ГЛАВА ДРУГА
КРИВИЧНО ДЕЛО И КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ
Кривично дело
Члан 4

(1) Кривично дело је друштвено опасно дело чија су обезбеђена одређена законом.

(2) Није кривично дело оно дело које, нако садржа обезбеђа кривичног дела одређена законом, претставља незнатну друштвено опасност због малог значаја и због незнатности нутрага или извештаја штетних последица.

Узраст
Члан 5

(1) Није кривично одговорно лице које у време извршења кривичног дела није извршило четрнаест година.

(2) Није кривично одговоран малолетник старши од четрнаест година који у време извршења кривичног дела због друштвене неразумјености није могао схватити значај својих делова или управљати својим поступцима.

Удављивост
Члан 6

(1) Није кривично одговорно лице које је учињено кривично дело у стању грижног или привременог душевног обођења, привремене душевне поремећености или заоставог душевног развоја, уколико услед ових стања није могло схватити значај својих делова или није могло управљати својим поступцима.

(2) Ако је у време извршења кривичног дела услед једног од стања наведених у стању 1 овог члана способност учињника да схвати значај својих делова или могућност да управља својим поступцима или његовим поступцима била битно смањена, сат га може бити као удављивост.

(3) Учничац је кривично одговоран ако се употребом алкохола или на други начин сам стању у стању привремене душевне поремећености није био свестан или је био дужан и могао бити свестан да у таквом стању може учинити кривично дело.

Умишљај и нехат
Члан 7

(1) Учничац је кривично одговоран за кривично дело само када је учинио са умишљајем или из нехата.

(2) Кривично дело учињено је са умишљајем кад је учничац био светао свој делова и када његово извршење може наступити забрањене последице које је приноси на њено наступање.
(3) Кривично дело учинило је из некогакад је учинила био свести да забрањена последица може наступити ако је одговорна да она неће наступити или да ће још уклонити или ако ће учинила био свести могућности наступања забрањених последица, ако је преузела могућности и својим хиљама својствима био дужан и могао бити свести те могућности.
(4) За кривично дело учинило из некогакад учинила је кривично одговорна само кад то закон одређује.

Одговорност за тешку последицу или због нарушавања околности

Глава 8
(1) Ако је на кривичног дела пролазила тешка последица за коју закон прописује тешку казну, тежа казна ће се изректи ако се та последица може приписати неком учиници.
(2) Ако је за одређено гравитативно дело због нарушавања околности прописана тешка казна, она ће се наредићи само ако је учинила за тешку околност извршено или је било дужан и могао нати за њих.

Правила заблуда
Глава 9
(1) Није кривично одговорно али које у време извршења кривичног дела није било свесно некога његовог законом одређеног обезбеђе; ако које је поштено узело да постоје опасности према којима би, кад би оне стајало постојало, то дело било грубовито.
(2) Ако је учинила био у заблуди у засебу, кривично је одговорна за кривично дело учинило из некогакад у случају кад закон и за такво дело одређује кривично одговорност.

Правила заблуда
Глава 10
(1) Није кривично дело ово дело које је учинило у засебу одбраном.
(2) Нијуна је она одбрана која је неопходно по потреба да учинила од себе или другог објека по времени противправним напад.
(3) Ако учинила прекорачени граници нижих одбрани суд мање блиžак казни, а ако је ово прекорачена граници услед јавне раздужености или прецизног израза нападом, може га и ослободити од казне.

Крајња нумада
Глава 12
(1) Није кривично дело ово дело које је учинило у крајњој нумади.
(2) Дело је учинило у крајњој нумади ако је учинило ради тога да учинила од себе или другог отац во зависних искреном наказивању наказивању опасности која се на друга мањи није могла отклонити, и ако је то кад учинила ако мање од оног које је извршито.
(3) Ако учинила прекорачена граници крајње нумаде суд мање блиžак казни.
(4) Према крајње нумади кад је учинила био дужан да се излаже опасности,

ГЛАВА ТРЕЋА
ИЗВЕШЋЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА
1. Начин, време и место извршења кривичног дела
Општи начин извршења кривичног дела
Глава 13
(1) Кривично дело може био извршено чинилацем или нечиме или нечиме.
(2) Кривично дело је извршено чинилацем ако је учинила пропуса да изврши разлуки коју је био дужан навети.

Време извршења кривичног дела
Глава 14
(1) Кривично дело је извршено у време које је учинио ради или био дужан да ради, без обзира кад је последица наступила.

Место извршења кривичног дела
Глава 15
(1) Кривично дело је извршено кад у месу где је учинила ради или био дужан да ради, тако и у месу где је последица наступила.
(2) Покушај кривичног дела је извршен кад у месу где је учинила ради, тако и у месу где је по закону учинио последица имала или могла да наступи.

2. Покушај
Глава 16
(1) Ко је извршење кривичног дела са учинио једно али га није довошло, казнице се за покушај само сличних кривичних дела за која се по закону може изрећи пет година строгог затвора или да се у смеру других кривичних дела само кад закон прописује да ће се казни за покушај.
(2) За покушај суд може учинила блиžак казни, где је једно кривично дело.

Неподобан покушај
Глава 17
Ако су средства којим је учинила покушао извршење кривичног дела или предмет према којем је покушао извршење такви да се кривично дело таквим средствима или предметом им под уврштеним условима не би могло извршити, суд може учинио убласти казну а која се извршити изван узгаја за вретено за извиђање правног наказивања за то кривично дело, а може га и ослободити од казне.

Добровољни одустанак
Глава 18
(1) Учинила која је покушао да изврши кривично дело даље је добровољан одступања од његовог извршења, суд може ослободити од казне.
(2) У случају добровољног одступања учинила која ће са казни за оне разлукне које чине неко друго само- ставно кривично дело.
3. Саучесништво
Потстремкање
Члан 19
(1) Ко другог са умишљајем потстремке да учини кривично дело казниће се као да га је сам учинио, а може се и блатити казнити.
(2) Ко другом са умишљајем потстремка на извршење кривичног дела за које се по закону може изрећи пет година строгог затвора или тежа казна, а дело не буде ни покушано, казниће се као за покушај.

Помагање
Члан 20
(1) Ко другом са умишљајем помогне у извршењу кривичног дела казниће се као да га је сам учинио, а може се и блатити казнити.
(2) Ко помагање сматра се наорочито: даљева савета или упутстава како да се изврши кривично дело, стављање на ризиковање учинитеља средства за извршење кривичног дела, указивање препрека за извршење кривичног дела, као и унапред обећано приређивање кривичног дела, учиница, средства којим је кривично дело учинено, тргова кривичног дела или предмета припадањем кривичним делом.

Казнивање потстремка и помогача за покушај
Члан 21
Ако је кривично дело остало у покушају, потстремка и помагач казниће се као за покушај.

Границе одговорности и казнивности потстремка и помогача
Члан 22
(1) Потстремак и помогач кривично су одговорни у границама свог умишљаја.
(2) Потстремак и помогач могу се ослоображити од казне ако су добровољно спречили извршење дела.
(3) Не бити односи, својства и околности услед којих закон искућује кривичну одговорност, или дозвољана или прописана ослоображење од казне, смањење или помесање казне, могу се узети у обзир само ако овој одговорност, потстремаку или помогачу код којог се такви односи, својства и околности пале.

Казнивање организатора злочинаца удружења
Члан 23
Ко ради врећења кривичног дела ствара или искоришћу организацију, банду, заверу, групу или друго удружење казниће се за сва кривична дела која су произведена из злочиначког плана их удружења као да их је сам учинио.

ГЛАВА ЧЕТВРТА
КАЗНЕ
1. Врсте казне и услови њиховог изрицања
Врсте казни
Члан 24
Учиницама кривичних дела могу се изрећи ове врсте казна:
1) смртна казна;
2) затвор;
3) затвор.
4) ограничење грађанских права;
5) забрана бављења одређеним занимањем;
6) конфискација имовине;
7) новачка казна.

Главне и споредне казне
Члан 25
(1) Смртна казна и казне строгог затвора и затвора могу се изрећи само као главне казне.
(2) Казне ограничења грађанских права, забране бављења одређеним занимањем и конфискације имовине могу се изрећи само као споредне казне.
(3) Новачка казна може се изрећи као главна и као споредна казна.
(4) Ако је за једно кривично дело прописано више казна, само једна се може изрећи као главна.
(5) Уз главну казну може се изрећи више споредних казна.

Законостот у изрицању казне
Члан 26
(1) Смртна казна и казне строгог затвора, затвора и конфискације имовине могу се изрећи само код су за одређено кривично дело прописан главном законом.
(2) Казне ограничења грађанских права и забране бављења одређеним занимањем могу се изрећи и код нису прописане законом за одређено кривично дело, али само под условима одређеним у овом закону.
(3) Новачка казна може се изрећи само код су за одређено кривично дело прописана законом, али за кривична дела учинена из користољубља та казна као споредна може се изрећи и код није законом прописана.

Смртна казна
Члан 27
(1) Смртна казна извршава се стручњак или вешањем.
(2) Да ли ће се смртна казна извршити стручњем или вешањем одређен суд пресудом.
(3) Смртна казна не може се изрећи бремениног жена.

Казна строгог затвора
Члан 28
Казна строгог затвора не може бити краћа од шест месеци ни дужа од двадесет година, а изрича се на пуне године и месеци.

Замена смртне казне
Члан 29
(1) Смртна казна може се заменити или поништавањем аматичких и стручних затвором у животном трајању.
(2) Ако суд с обзиром на тежину кривичног дела нађе да би требало изрећи смртну казну, али да постоје опраштајне разлоги да се она не изрећи, а да времена казна строгог затвора не би одговарао тежину кривичног дела, суд може место смртне казне изрећи строги затвор у животном трајању.
Казна затвора
Члан 30
(1) Казна затвора не може бити краћа од три дана и ни дужа од пет година.
(2) Казна затвора нарича се на један дан и месец, а до три месеца и на ђуре дане.

Казна ограничења грађанских правла
Члан 31
(1) Казна ограничења грађанских права састоји се у губитку биопличних права, права на стицање и крштење изборних функција у друштвеним организацијама и узрокује понос на један дан.
(2) Казна ограничења грађанских права може бити трајна или временна.
(3) Времена казна ограничења грађанских права не може бити краћа од једне године.

Трајно ограничење грађанских права
Члан 32
(1) Казна трајног ограничења грађанских права изрично се увек при осуди на смртну казну и при поени смртне казне стогатом затвором у доживотном трајању.
(2) Казна трајног ограничења грађанских права почиње течи од дана правоснажности пресуде.
(3) При осуди на казну трајног ограничења грађанских права ће пресудом одредити да се учини одсуству све почевшо звања и одличивања.

Времено ограничење грађанских права
Члан 33
(1) Казна временог ограничења грађанских права може се изрећи само при осуди на краће трајање затвора и то ако овај дан заврши од пет година.
(2) Изузетно суд може при осуди на краће трајање затвора од две до пет година изрећи и казну временог ограничења грађанских права до две године.
(3) Под условима из става 1 и 2 овог члана казна временог ограничења грађанских права изрично се кад се учинила хрвачких дело показава недостојним да учествује у животу.
(4) Лице осуђено из времена ограничења грађанске права не може аплицирати грађанска права која је преминуло изгубљено од дана правоснажности пресуде, али се време трајања ове казне рачуна од дана кад је гацани казна изражена, застреца и амнестирана.
(5) При осуди на казну временог ограничења грађанских права суд може учинити одсуству почевшо звање или одличивање ако је учинило такво кривично дело које га чини недостојним да буде ношниак почасног звања или одличивања.

Врање грађанских права
Члан 34
Осуђени на казну временог ограничења грађанских права се у својој грађански прави даном кад му је казна ограничења грађанских права истекла.

Казна забрање бављења одређеним занимањем
Члан 35
(1) Казна забрање бављења одређеним занимањем може бити трајна или временна.

(2) Казна трајне забрање бављења одређеним занимањем може се изрећи само при осуди на краће трајање затвора, и то ако овај дан заврши од пет година.
(3) Времена казна забрање бављења одређеним занимањем не може бити краћа од три месеца и ни дужа од пет година.
(4) Казна забрање бављења одређеним занимањем изрично се кад је учинило тако кривично дело или ако је његово даље бављење тим занимањем опасно.
(5) Времена трајања казне забрање бављења одређеним занимањем почиње течи од дана који је сачуван казна изражена, застреца или амнестирана.

Казна конфискације имовине
Члан 36
Казна конфискације имовине састоји се у одузимању имовине осуђеног због прегледа.

Накнада казне
Члан 37
(1) Накнада казне не може бити више од сто динара. Ако закон не прописује дружење, накнада казне може се изручити до измошта од педесет хиљада динара а за кривична дела учинена из користућиља до измошта од три стотине хиљада динара.
(2) У случају се одређује рок казна накнаде, који не може бити краћи од педесет дана ни дуже од три месеца, а у правном случају суд може дозволити да осуђени начини накнаду изплати у оплатама. У том случају суд ће одређити начин изплате, како је мора бити изплатиле од пет година.

2. Одмеравање казне
Опште правила о одмеравању казне
Члан 38
За одређено кривично дело суд ће одмерити казну у грађанима, које су законом прописали за то дело, учинијући у обзир све околности које утичу да казна буде већа или мања (отежавајуће или ослањајуће околности), а нарочито; степен кривичне одговорности, побуђе на којем је дело учинено, јачину угрожености или повреде штитишћег добра, околности под којима је дело учинило, ранији живот, личне прилике и држање имовине после учиненог кривичног дела.

Одмеравање новчане казне
Члан 39
При одмеравању новчане казне суд ће узети у обзир промене стање учиниоца.

Поврат
Члан 40
(1) Ако је учинила у поврату, суд ће то узети као отежавајућу околност.
(2) Учинила је у поврату ако је увек био осуђен за кривично дело или већ се учила за учинено на казну строгог затвора или затвора, па за време од пет година од дана који је та казна потпуно или делом уврстала.
жар поносио учини кривично дело се учинио да за које је прописана казна затвора или тежа казна.

Особити тежак случај

Члан 41

Кад закон прописује тежу казну за особити тежак случај одређених кривичних дела, суд ће ову казну изрећи ако је дело добило посебно опасан вид или мање што је учинила при његовом извршенију испољено националну одузимост, упорост или особоблаженост и што је дело или изазвало националне последице или је учинено под особити отежајућим обликовима.

Ублажавање казне

Члан 42

(1) Кад закон прописује да се учинио може бла- же казни, суд може ослабити казну испод границе прописане законом или изрећи бла жену врсту казне.

(2) Суд може ослабити казну испод границе прописане законом или изрећи бла жну врсту казне и у случају код нађе да постоје такве ослабљавајуће обилјности које указују на то за се и са ублаженом казном може постићи реал ка живања.

Накнада ублажавања казне

Члан 43

Кад суд нађе да треба ублажити казну, ублажа вање се врши овако:
1) ако је за кривично дело прописана казна строгог затвора, затвор или мекшева, са назна чењем најмање мера, овај накнада може се слу чити до најмање законске врсте казне;
2) ако је за кривично дело прописана казна строгог затвора или затвора, без назначења најмање мера, место строгог затвора може се изрећи затвор најмање три месеца, а место затвора мекшева казна.

Ослабљење од казне

Члан 44

Суд може учинити кривичног дела ослабити од казне само у случајевима кад то закон прописује.

Уравнување притвора, истражног затвора и раније казне

Члан 45

(1) Време процењено у притвору или у истражном затvoru уравнува се у казну строгог затвора, затвора и у новачану казну.

(2) У нову казну уравнува се и део раније изрек жане казне, ако је ранија казна измењена актом амензије или поништавања, ванредним ублажавањем казне, или повојдом поништавања поступка или повојдом захтева за заштиту законности.

(3) При уравнувању изрек жане се дан притвора, дан истражног затвора, дан строгог затвора, дан затвора, две стотине данова новачане казне.

Стицање кривичних дела

Члан 46

(1) Ако је учинио неком радом учинио више кривичних дела, или ако је са више ради се учине кривичних дела по којима није донесена пресуда, суд ће претходно урети казне за ово кривично дело, па ће у догледу изрек жане главне казне поступити на овај начин:
1) ако је за неко кривично дело у стицију утицано сртну казну, изрећи ће само ту казну;
2) ако је за кривична дела у стицију утицао казне строгог затвора и затвора, изрећи ће једну казну која се састоји у поништавању најмање од утицајних казни, али тако да поништени казни не сме докстичи укупан износ појединих утицајних казна ни прети изнене законску меру изрећено врсте казне;
3) ако је за неко кривично дело у стицију утицао казне строгог затвора, затвор или затвор су утицајних казна и строгог затвора, изрећи ће поред утицајних казна строгог затвора односио затвора и убрзнут сртну казну;
4) ако је за кривична дела у стицију утицао казне строгом затвору, изрећи ће од једну новачану казну која не сме прећи збир утицајних казна ни најмању законску меру.

(2) Спорезноте казне суд ће изрећи ако су утицајне ко и за једно кривично дело у стицију, а ако су у стицију исте врсте, суд ће изрећи једну казну те врсте, која не сме прећи укупан износ појединих утицајних казна ни најмању законску меру изрећено врсте казне.

(3) Кад суд за неко кривично дело у стицију утицао казну конфискације имовине, не може изрећи новачану казну ко ће главну ни као спорезну.

Омогућавање казне осуђеном лицу

Члан 47

(1) Ако осуђено лице, пре него што је изрекло казну, буде судено за кривичног дела у граничног казну према другом законо или за дрого дело казну строгог затвора или затвора, без назначења најмање мера, место строгог затвора може се изрећи затвора најмање три месеца, а место затвора новачанка казна.

(2) Суд може учинити кривичног дела у време ухапшења казну које је изрекло казну према другом законо или за дрого дело казну строгог затвора или затвора, без назначења најмање мера, место строгог затвора може се изрећи затвор најмање три месеца, а место затвора новачанка казна.

(3) Ако суд за неко кривично дело у стицију утицао казну коју је изрекло казну према другом законо или за дрого дело казну строгог затвора или затвора, без назначења најмање мера, место строгог затвора може се изрећи затвор најмање три месеца, а место затвора новачанка казна.

3. Условна осуда

Издржавање условне осуде

Члан 48

(1) При осуди на казну затвора до две године или на новачану казну суд може претходно одложити изрек жане испод услова да осуђени у одређеном року, који може бити кратак од једне и дуат од пед година, не учини са уклонењем моро некога тако или теже кривично дело.

(2) За одлагање изрек жане суд може по ставити и услов да осуђени у одређеном року који
Не може бити дуже од једне године накнади пресудом утврђена штету.

(3) Суд ће одредити условно одлагање извршења изнешеног казне ако према онома резултата изнешеног казне и према пошано његову живот, нађе да се може са основом окинавати да осуђени и без извршења казне убедљиво неће вршити кривична дела и да сама осуда у таквом случају остваре ваља каниманивања.

(4) Условна осуда не може се извршити на лицу које је за последњих пет година било осуђено на казну строгог затвора или безусловно на казну затвора дуже од једне године.

(5) У присуди суд може одредити да се времена казне баштени одређеним занимљивим накнадам без обзира што је извршење главне казне условложе.

Опознавање условне осуде

Члан 49

(1) Суд ће опознати одлагање извршења казне ако условно осуђен у року за који је пресудом одложено извршење казне њима учини да узимају накнаду у тако тешко или теже кривично дело, али и у случају ако после изнешања условне осуде буде осуђен за кривично дело учинио према његов извршења, у суд нађе да не би било осуда за изнешање условне осуде да се знако за то раније учинио кривично дело.

(2) У случају опознавања условне осуде суд ће да све њени дела изврши једну казну по члану 46 овог законика уузимајући у року који је утврђива за односно дела.

(3) Условна осуда може се опознати у року за који је изнешање казне било одложено, ако условно осуђен у овом року учини са узимањем накнаде у тако тешко или теже кривично дело, а то је пресудом утврђено те с после истеком рока за који је изнешање казне било одложено условна осуда може се опознати најкасније у року од једне године од дана кад је протекло време за које је изнешање казне било одложено.

(4) У случају да је одлагање извршења казне условложено и накнадом штете, суд ће опознати условну осуду ако осуђени не накнадити штете у одређеном року, али суд може одредити и нов рок за накнаду штете или уживти овај рок ако нађе да осуђени није у стању накнадити штету.

Дејство неопознаве условне осуде

Члан 50

Ако условна осуда не буде опозната, лице које је било условно осуђено смртна да се није осуђено за дела обухваћена условном осудом.

4. Опште одредбе о извршавању казне

Савра извршења казне

Члан 51

(1) Извршење казне остварује се свака каниманивања од по законом. На основу извршења казне не се огледа ни физичке патне нити се ставе вретећи његово жеља количество.

Извршење смртне казне

Члан 52

(1) Смртна казна не може се извршити ако је свака таква казна извршена дуолуви или замењена таковом зависности или таком поступању.

(2) Смртна казна не може се извршити ни од лицем које је тешко телесно или душевно болесно док је телесна грађа.

Извршење казне у казнево-поправним установама

Члан 53

(1) Казне строгог затвора и затвора осуђена лица извршавају у казнево-поправним домовима или у затворима.

(2) Казну затвора до шест месеци осуђене лица извршавају у затворима.

(3) Мушка и женска лица извршавају казне строгог затвора и затвора у одвојеним казнево-поправним установама, али су у истој казнево-поправној установи ових одвојених јединици од других.

(4) Лица осуђена на казну строгог затвора извршавају тако у казну одложено од лица осуђених на казну затвора.

(5) Осуђена лица извршавају казну строгог затвора односно затвора склопиту, а изузетно извршавају.

(6) За време последњих три месеца блеменности и после поравања до извршења једне године старости детета, женска лица извршавају казну строгог затвора и затвора у заштитном дому осуђенци-породица.

Обавеза на рад лица осуђених на казну строгог затвора и затвора

Члан 54

(1) Лица осуђена на казну строгог затвора или затвора ако су способна за рад дужна су да раде.

(2) Радно време тргне осам часова дневно.

(3) Лица осуђена на казну строгог затвора распоређују се, по правилу, на физичке радове, али ако му способна за тако радове дужна су да раде послова за које су способни.

(4) Лица осуђена на казну затвора распоређују се, по правилу, на послова који одговарају њиховој стручној специфичности. Ако се одреди да ова лица раде физичке послова или послова који њихова способностени могу њиховоу обавези ову осуђена лицу, могуће бити иакше природе.

Права лица осуђених на казну строгог затвора и затвора

Члан 55

(1) Лицима осуђеним на казну строгог затвора и затвора обезбеђују се:

- један дан одмора у недељу;
- награда за рад;
- бесплатна здравствена заштита;
- права на социјално осигурање у случају несрећа на посету;
- право на дописивање и примање посета и поштени.

(2) Лица осуђена на казну затвора имају у погледу права на дописивање, примање посета и поштени била режим него лице осуђена на казну строгог затвора.

Условни отпушта

Члан 56

(1) Осуђено лице које је извршено осуђену казну строгог затвора или затвора и покаже својим радом и
владањем да се толико поздравио да се може очекивао да ће даље увршти кривична дела, може се условно отпутати са издржавања казне.
(2) Ако се осуђено лице за време издржавања казне наредио истоако својим радом и Владањем, може се условно отпутати и пре него што је издржавао казну строгог затвора односно затвора.
(3) Под условом из става 1 овог члана лице осуђено на казну строгог затвора у доживотном трајању може се условно отпутати ако је издржало летишес година строгог затвора.
(4) Условни отпуст троје до истека времена за које је изређена казна, а за лица којима је смртна казна замењена строгим затвором у доживотном трајању десет година од дана отпутања са издржавања казне.

Опозивање условног отпушта
Члан 57
(1) Условни отпуст опозива се ако условно отпушен, док је на условном отпусту, учини ново кривично дело које по свом значају и техници указује да развођи за услован отпуст ниште не постоје.
(2) У случају опозивања време проведено на условном отпусту не ураховује се у казну.

Извршење казне конфискације имовине
Члан 58
(1) При извршету казне конфискације имовине суд ће у границама законе тачно одређи који ће се део имовине конфисковати, а који ће део остати за издржавање осуђеног и његове уже породице.
(2) Поступак око извршења казне конфискације имовине одређује посебан закон.

Извршење новчане казне
Члан 59
(1) Ако осуђено лице у одређеном времену не исплати новчану казну, налаза се се извршити присудо.
(2) У случају да се новчана казна не може наплатити, суд ће експертизом казненог затвора, рачунајући сваке запотеше две стотине динара новчане казне за један дан затвора, тим да казна затвора не може бити дужа од шест месеци.
(3) Ако осуђено лице исплати само један део новчане казне, остаћа ће се сразмерно заменити казном затвора. Ако осуђени исплати остатак новчане казне, прекинуће се извршење казне затвора.
(4) По смрти осуђеног лица новчана казна неће се извршити.

Трошкови издржавања казне
Члан 60
Све казне осим новчане казне извршавају се о трошку државе.

ГЛАВА ПЕТА
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Уливање у завод ради чувања и лећења
Члан 61
(1) Кад суд утврди да је учинили дела неурачунављени или смешени утрачиван и да је опасан за своју околину, одређеће да се упути у завод за луциени болесна лица или други завод за чување и лећење.

(2) Отпустање из заводова суд ће одредити кад утврди да је даље издржавање у заводу неопходно.
(3) Време које је осуђено лице са смешеним утрачивашћу провело у заводу урачунава се у време издржавања казне строгог затвора или затвора.
(4) Ако у време отпустања из заводова није претекло време извршења казне, остатак казне издржава у казнено-полазној установи. Ако је такво лице било осуђено на казну затвора до две године, суд може приликом његовог отпустања из заводова одлучити да ли се казна изврши. При томе ће узети у обзир тежину учиненог дела, ранији живот учинника, као и у којој је мери боравак у заводу утицало на лечење учинника.

Одузимање предмета
Члан 62
(1) Предмети који су употребљени или били измешани за извршење кривичног дела, који су настали извршењем кривичног дела или који су добијени као награда за извршење кривичног дела могу се одузети, ако су својина учинника дела.
(2) Они предмети могу се одузети и као накнада својим захваћеним, ако то захваћају нижој својини, или односи безбедности или развоја морале, али ономе се не дира у праву тренута лица на махнулу штете од учинника.

Протецивање на земље
Члан 63
(1) При извршењу казне страцу суд може изрећи и протецивање са територије Федерације Народне Републике Југославије и као да буде у извршно кривично дело, начин извршења дела или друге ступине указују да би његов боравак у земљи био штетан.
(2) Протецивање може бити изрећено за свагда или за време од једне до десет година.
(3) Време трајања протецивања ради се од дана кад је главна казна издржана, заставила или опростена.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРИМЕНА КАЗНИ, ВАСПИТНО-ПОПРАВНИХ МЕРА И МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА
Мере према деци
Члан 64
Малолетни који у време извршења кривичног дела није извршио четрнаест година не може се гонити ни казнати ини суд према њему може примећити васпитно-поправне мере. Такав малолетник према њему се организују старатења, који ће одлучити за њега поставити код родитеља односно старошта или ће примећити друге мере ради стања о њему и о његовом васпитању.

Пријем васпитно-поправних мера према кривично неодговорним малолетницима
Члан 65
(1) Према малолетнику који није кривично одговорно (члан 5 став 2) суд ће примећити ове васпитно-поправне мере:
1) предаја родитељима или старошта;
2) уливање у васпитну установу.
(2) Суд ће малолетника предати родитељима или старици да их њим воде појачан надзор и да му обезбеде школовање да узгађе да за то имају могућности и да је та мера довољна за поправљање малолетника с обзиром на његов узраст, разни живот, дакле природу дела и околности под којима је злео учињено.

(3) Суд ће упутити малолетника у васпитну установу ако његови родитељи односно старици нису у могућности за над њим воде појачан надзор и да му обезбеде школовање, или ако утврди да предвађање родитељима односно старицу неће бити довољна мера за поправљање малолетника, нарочито с обзиром на узраст, разни живот и тежу природу дела.

(4) Ако је малолетник глауцием или слеп, а суд нађе да га треба упутити у васпитну установу, упутити га у завод за глувосеме или слепе.


казне које се не могу изрећи према кривично одговорном малолетнику

Члан 66
Малолетнику који је кривично одговоран не могу се изрећи ове казне: смртна казба, ограничена грађанска права и трајна забрање баштовања одређеним валидацијама.


казњавање кривично одговорног мањег малолетника

Члан 67
Малолетнику који је у време извршења кривног дела наврши четвртак у више наврши шестнаест година (мањи малолетник) може се казнати само ако је учинио кривично дело за које закон прописује казну тежу од десет година строгог затвора.

Примена васпитно-поправних мера према кривично одговорном мањем малолетнику

Члан 68
(1) За кривична дела за која закон прописује казну до десет година строгог затвора или казну ближу казну применити се према мањем малолетнику ове васпитно-поправне мере:
2) укупљање у васпитно-поправном дом.
(2) Изузетно суд може применити васпитно-поправну меру укупљања у васпитно-поправном дом и према мањем малолетнику који је учинио кривично дело за које закон прописује казну тежу од десет година строгог затвора, ако нађе да се с обзиром на душевну разнијест мањег малолетника, природу дела и околности под којима је злео учињено, сарај поправљања и васпитања може освајати и без примене казне.


Укор

Члан 69
Према мањем малолетнику који је учинио лакше кривично дело суд ће применити укор ако утврди да ће та мера с обзиром на душевну разнијест мањег малолетника, природу дела и околности под којима је злео учињено бити довољна за његово поправљање.

Укупљање у васпитно-поправном дом

Члан 70
Суд ће мањег малолетника упутити у васпитно-поправни дом кад нађе да је потребно према њему применити поправљање мере с обзиром на тежину дела или с обзиром на његову запуштеност или поквареност.


казњавање кривично одговорних старијих малолетника

Члан 71
Малолетник који је у време извршења кривног дела навршио шеснаест година (старији малолетник) казниће се, али ако је учинио кривично дело за које закон прописује казну строгог затвора до пет година или казну ближу казну, суд може према њему примећити васпитно-поправну меру укупљања у васпитно-поправни дом.

Одмеравање казне кривично одговорним малолетнику

Члан 72
(1) При одмеравању казне малолетнику суд ће применити споменуте правила о одмеравању казне (члан 38) и при том ће нарочито имати у виду степен душевне разнијестости малолетника.
(2) За кривично дело за које закон прописује смртну казну старији малолетник може бити казнат као казном строгог затвора највише до петнаест година, а мањи малолетник највише до десет година.
(3) За кривично дело за које закон прописује казну строгог затвора у трајању дужем од десет година, суд може старији малолетнику казнати казном строгог затвора највише до десет година, а мањег малолетника казном строгог затвора највише до осам година.
(4) Ублажавање казне малолетнику врши се по одредбама члана 42 и 43 овог закона.


Трајање васпитно-поправних мера

Члан 73
(1) Кад суд упути малолетника у васпитну установу или у васпитно-поправни дом одлучи не како времена малолетник остати у установи односно дому.
(2) У васпитној установи малолетник ће остати најмање једну годину а најдуже три године, а у васпитно-поправном дому најмалије једну годину а најдуже пет година.

Измена судске одлуке о васпитно-поправним мерама

Члан 74
(1) Суд може време боравка у васпитној установи или у васпитно-поправном дому скратити, а може одлетити и отпуштити из васпитне установе односно васпитног поправног дома, ако се показе да се малолетник поправља.
(2) Суд може оползати одлуку о отпуштавању ако малолетник својим радом и владањем може да је потребно вратити га у васпитну установу или васпитно-поправни дом. Отпаравање одлуке о отпуштавању може се пратити дох малолетник не наприче осамнаест година.

Престанак васпитно-поправних мера у случају излегивања казне

Члан 75
Ако малолетник у току примене васпитно-поправних мера буде осуђен за кривично дело на казну стро-
Ток и прекид застарења кривичног гоњења

(1) Застарење кривичног гоњења почноће од дана кад је кривично дело учишћено.
(2) Застарење не тече за време за које се по закону гоњење не може откривати или продужити.
(3) Застарење се прерили сааком радњом надлежног државног органа која се предушмива рад гоњења учинила због учишћеног кривичног дела.
(4) Застарење се прекид и кад учишћено у време држава по-своја тачки када је држава прерили правило за то.
(5) Са сваким прекидом застарења почива по-своја тачки када је држава прерили правило за то.
(6) Застарење кривичног гоњења настаје у сваком случају на основу времена које се по закону тржи за застарење кривичног гоњења.

ГЛАВА СЕДМА
ГАШЕЊЕ КАЗНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

1. Застарелост

Застарелост кривичног гоњења

(1) Прикривено гоњење не може се предвиђати како протеке:
1) двадесет и четири године од извршења кривичног дела за које се по закону може изнећи смртна казна, или од извршења кривичног дела из чланака 104 става 3, 107, 108, 109, 110 става 2, 112, 118 и 121 овог законика;
2) петнаест година од извршења кривичног дела за које се по закону може изнећи казна строгог затвора дужа од дванаест година;
3) десет година од извршења кривичног дела за које се по закону може изнећи казна строгог затвора дужа од четири године;
4) четири године од извршења кривичног дела за које се по закону може изнећи казна строгог затвора дужа од две године;
5) две године од извршења кривичног дела за које се по закону може изнећи казна затвора дужа од две године.

(2) Ако је за кривично дело прописано више казни, рок застарелости одређује се по најтежој прописаној казни.

2. Амнестија и помиловање

Амнестија

(1) Застарење извршења казне почива од дана када је уређење посла узроковало, а кад услове осуде од дана кад је правоснажно извршење извршење.
(2) Застарење не тече за време за које се по закону извршење казне не може предвиђати.
(3) Застарење се прекид сааком радњом надлежног државног органа која се предушмива ради извршења казне.
(4) Са сваким прекидом застарење почива по-своја тачки за те же.
(5) Застарење извршења казне настаје у сваком случају на основу времена које се по закону тржи за застарење извршења казне.
Помиловање

Глава 85

Помиловањем се посмешнице одређеним лицацем даје особођење од гоњења, потпуно или делимично особођење од извршења казне, замену изређене казне блатком казном или се укидају правне последице осуде.

Законска одређене амнестије и помиловање

Глава 86

(1) Ако је актом амнестије или актом помиловања дато потпуно особођење од главне и споредне казне, лице обухваћено амнестијом или помиловањем сматра се да није осуђено за дела на која се амнестија или помиловање односи.

(2) Данађем амнестије или помиловања не дира се у права трећих лица која се заснивају на осуди.

3. Рехабилитација

Општи појам рехабилитације

Глава 87

(1) Рехабилитацијом се брине осуђеним и престају све њене правне последице, а осуђени сматра неосуђеним.

(2) Рехабилитацијом престају и споредне казне које још нису надрађене.

(3) Рехабилитација настаје или на основу самог закона (законска рехабилитација) или по могући осуђеног лица на основу сукобе одлуке (судска рехабилитација).

(4) Рехабилитацијом се не дира у права трећих лица која се заснивају на осуди.

Законска рехабилитација

Глава 88

(1) Законска рехабилитација се односи само на лица која раније нису осуђивана или која се по закону сматрају неосуђиваним.

(2) Законска рехабилитација настаје:

1) ако лице, које је огледаном кривом а особођено од казне, у року од године дана од православности престаје учинити ново кривично дело;

2) ако лице, које је осуђено на новичну казну или казну затвора до шест месеци, у року од три године од дана кад је та казна надрађена, застарела или опроштена не учини ново кривично дело;

3) ако лице, које је осуђено на казну затвора према шест месеци до две године, у року од пет година од дана кад је та казна надрађена, застарела или опроштена не учини ново кривично дело.

Судска рехабилитација

Глава 89

(1) Судска рехабилитација може се дозволити лицима који су осуђени на казну затвора дужину од две године гдје на казну строгог затвора је раније нису осуђивани или се по закону сматрају неосуђиваним, али и лицима која су више пута осуђивани.

(2) Лици које је осуђено на казну затвора дужину од две године или на казну строгог затвора, а раније

није осуђивано или се по закону сматра неосуђиваним, суд може дозволити рехабилитацију када проприетари осам година од дана кад је та казна надрађена, застарела или опроштена, ако да је оно својом владањем заслужио рехабилитацију и да је према својом могућностима накнадявал штету проузроковану кривичним делом.

(3) Лици које је више пута осуђивано суд може дозволити рехабилитацију када проприетари сви рокови који су у последу појединих осуда оним законом задржени за рехабилитацију. При оцени да ли ће у оваквој ситуацији дозволити рехабилитацију суд ће узети у обзир како владање осуђеног, његово настојање да према својој могућности накнади штету проузроковану кривичним делом тако и темицу и значај учешћаих кривичних дела.

ГЛАВА ОСМА

Важење кривичног закона

Временско важење кривичног закона

Глава 90

(1) Одговорност за кривична дела одређује се према кривичном закону који је важио у време извршења дела.

(2) Нови кривични закон примениће се и на дела која су извршена пре његовог ступања на снagu ако је ближни училица.

Примена кривичног закона на сваког ко на територији Федеративне Народне Републике Југославије учини кривично дело

Глава 91

(1) На сваког ко на територији Федеративне Народне Републике Југославије учини кривично дело примениће се кривични закон Федеративне Народне Републике Југославије.

(2) Кривични закон Федеративне Народне Републике Југославије примениће се и на сваког ко учини кривично дело на домашњем трговачком броду или путничком превозном судну на отвореном мору, или на домашњем војном броду или војском судну без обзира где су налазили у време извршења дела.

Примена кривичног закона на сваког ко у иностранству учини одређена кривична дела

Глава 92

Овај закон примениће се на сваког ко ваљ територији Федеративне Народне Републике Југославије учини који од кривичних дела предвиђених овим законом у члану 105—112, 114—115, 120, 121 и у члану 221 уколико се дело односи на домашњи новци.

Примена кривичног закона на држављанина Федеративне Народне Републике Југославије за кривична дела учинена у иностранству

Глава 93

Кривични закон Федеративне Народне Републике Југославије примениће се на држављана Федеративне Народне Републике Југославије и кад у иностранству учини који друго кривично дело, осим кривичних дела наведених у члану 92 овог закона,
ако се затеже на територији Федеративне Народне Републике Југославије или буде изказан.

Примена кривичног закона на странци за кривична дела учинена у иностранству

Члан 94

(1) Кривични закон Федеративне Народне Републике Југославије примениће се на странца који, у иностранству, на земљама које се у том закону називају у иностранству, учини кривично дело да је учини, ако се у том закону не нареди друго.

(2) Кривични закон Федеративне Народне Републике Југославије примениће се на странца који у иностранству учини кривично дело, ако у трудоугаовом истраживању (инспекторству) објесте се не могу истица у иностранству, ако се у том закону не нареди друго.

(3) Кривични закон Федеративне Народне Републике Југославије примениће се на странца који у иностранству учини кривично дело, ако се у том закону не нареди друго.

(4) Федерални закон Федеративне Народне Републике Југославије неће учинити иностранство, ако се у том закону не нареди друго.

Однос овог закона и посебних савезних и републичких кривичних закона

Члан 99

(1) Одређен Омеров закон овој закону вели за све законо Федеративне Народне Републике Југославије и народних република које садрже кривично право.

(2) Кривични закон народних република не могу учинити иностранство, ако се у том закону не нареди друго.

Глава девета

ЗНАЧЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ИЗРАЗА

Члан 99

(1) Као службено лице у смислу овог закона сматра се: а) државни службеник; б) службеник у предузећу или установи друштвене организације; в) изабрано лице са сталним функцијом у претставничким телоа или у извршним органима или претставничким телоа са статусом претставника; г) национал, културном или државном природом, који у овом закону сматра се службено лице.

(2) Као војна лица у смислу овог закона сматрају се: а) официр, војни, политички лице, када се у том закону не нареди друго.

(3) Као официр сматрају се: а) официр, који се у том закону не нареди друго.

(4) Под териоријом Федеративне Народне Републике Југославије подразумевају се и обали, место, место и земаљски простор над њеном суседном земаљом, али у том закону не нареди друго.

(5) Као друштвена имовина у смислу овог закона сматра се: а) друштвена имовина, која се у том закону не нареди друго.

(6) Исправа је у смислу овог закона: а) истица у иностранству, који се у том закону не нареди друго.

(7) Новаци је у смислу овог закона: а) друштвена имовина, која се у том закону не нареди друго.

(8) Под знаком за вредност сматрају се: а) истица у иностранству, који се у том закону не нареди друго.

(9) Као покретна ствар у смислу овог закона сматра се: а) истица у иностранству, који се у том закону не нареди друго.

Екстрадиција и право аплика

Члан 97

(1) Држављани Федеративне Народне Републике Југославије не могу се изнудити у иностранству.

(2) Извлачење лица из иностранства, ако у иностранству учини кривично дело, ако се у том закону не нареди друго.

(3) Извлачење лица из иностранства, ако се у иностранству учини кривично дело, ако се у том закону не нареди друго.

(4) Извлачење лица из иностранства, ако се у иностранству учини кривично дело, ако се у том закону не нареди друго.

(5) Извлачење лица из иностранства, ако се у иностранству учини кривично дело, ако се у том закону не нареди друго.

(6) Извлачење лица из иностранства, ако се у иностранству учини кривично дело, ако се у том закону не нареди друго.

(7) Извлачење лица из иностранства, ако се у иностранству учини кривично дело, ако се у том закону не нареди друго.

(8) Извлачење лица из иностранства, ако се у иностранству учини кривично дело, ако се у том закону не нареди друго.

(9) Извлачење лица из иностранства, ако се у иностранству учини кривично дело, ако се у том закону не нареди друго.
(10) Под си л о м се у смислу овог законика смрта и примена хипнозе или омањењућих средстава у циљу да се неко против своје воле доведе у несвесно стање или да се онесспособи за отпор.

ПОСЕБНИ ДЕО
ГЛАВА ДЕСЕТА
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ НАРОДА И ДРЖАВЕ
Контрареволуционарни напад на државно и друштвено уређење
Члан 100

(1) Ко учини дело управљено на то да се силом или другим противуствечним путем доби власт над народом или оправда установом утврђених претставника тела, савеза, република, аутономних или локалних, као и изврши организованих или претставничким тела; или учини дело управљено на то да се подржи економска основа или социјалистичке изградње; или учини дело управљено на то да се радије јединствен народ Федеративне Народне Републике Југославије или да се силом или другим противуствечним путем промени федеративно уређење државе, касније се сматра지원ом или смртном казном.

Угрожавање територијалне целине и неизвешности државе
Члан 101

(1) Ко учини дело управљено на то да се скрив или другим противуствечним путем од Федеративне Народне Републике Југославије отежи једина народна република или аутономна јединица или ма који део њене територије, касније се сматра지원ом најмање пет година или смртном казном.

(2) Истом казном касније се ко учини дело управљено на то да се Федеративне Народне Републике Југославије доведе у положај потчинености или зависности према некој страној држави.

Подршивање војне и одбранбене Моби државе
Члан 102

(1) Ко учини, учини неупотребљивим или одграђу врућ енуйеља одбранбени објекти, положаје, вооружане или друга војна и одбранбене средстава или преда пруге непријатељу, или на други начин омет енуйеља или доведе у опасност војне или одбранбене мере, касније се сматра지원ом најмање три године или смртном казном.

(2) Грађани Федеративне Народне Републике Југославије, који учини дело из става 1 овог члана у намеру да помогне непријатељу, касније се сматра 지원ом најмање пет година или смртном казном.

УБИСТВО ПРЕТСТАПНИЧА НАРОДНЕ ВЛАСТИ И ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 103

(1) Ко у намери подршивања народне власти или социјалистичке изградње лиши живота члана претставника тела или члана навршног органа претставничког тела, касније се сматра 지원ом најмање десет година или смртном казном.

(2) Ко у истој намери лиши живота војно или службено лице, претставника задужене или друге друштвене организације или једног радника, касније се сматра 지원ом најмање пет година или смртном казном.

Оружана побунна
Члан 104

(1) Ко врши припретне за оружану побуну, касније се сматра 지원ом најмање три године или смртном казном.

(2) Ако до оружане побуне дође, организатори и коловоде, касније се сматра 지원ом најмање десет године или смртном казном.

(3) Ко учествује у оружаној побуни, касније се сматра 지원ом.

Шпијуарка
Члан 105

(1) Ко по веровање војне, економске или службене податке или документе савети или преда страној држави, страној организацији или лицу које ни служи, или ко оваје податке или документе припрема у намеру да их преда страној држави, страној организацији или лицу које им служи, касније се сматра 지원ом најмање три године или смртном казном.

(2) Истом казном касније се ко за рачун стране државе или стране организације ствара обавештајну службу, ступи у такву службу или помаже њен рад.

Служба у непријатељској војсци за време рата
Члан 106

(1) Грађани Федеративне Народне Републике Југославије који за време рата служи у непријатељској војсци или у другим непријатељским оружаним формацијама, или учествује у рату као борци против Федеративне Народне Републике Југославије или њених савезница, касније се сматра 지원ом најмање три године или смртном казном.

(2) Ко врши грађани Федеративне Народне Републике Југославије за службу у непријатељској војсци или другим непријатељским оружаним формацијама, или за учествовање у рату против Федеративне Народне Републике Југославије или њених савезница, касније се сматра 지원ом најмање пет година или смртном казном.

Помагање непријатеља за време рата
Члан 107

Грађани Федеративне Народне Републике Југославије који за време рата помажу непријатељу у спровођењу реквизицији, одузимању хране или других добара или у спровођењу камфорних принудних мера према становништву Федеративне Народне Републике Југославије, касније се сматра 지원ом.
Политичка и привредна сарадња са непријатељем

Члан 108

Грађани Федеративне Народне Републике Југославије који за време рата политички или привредно сарадују са непријатељем,
казниће се строгим затвором најмање две године.

Учествовање у непријатељској делатности против Федеративне Народне Републике Југославије

Члан 109

Грађани Федеративне Народне Републике Југославије који у намеро обарања државног и друштвена уређења или какве друге непријатељске делатности против Федеративне Народне Републике Југославије ступају у везу са страном државом, страном организацијом или опредењем страном или избегличком групом лица, или им помажу у вршењу непријатељске делатности,
казниће се строгим затвором.

Бекство ради непријатељске делатности

Члан 110

(1) Грађани Федеративне Народне Републике Југославије који ради вршења непријатељске делатности против своје домовине побегну у иностранство, или априпрема бекство, или неовлашћено остане у иностранству,
казниће се строгим затвором до дванасеся године.

(2) Ко ствара группу ради прелициака бегунци у иностранству или ко постане члан такве групе,
казниће се строгим затвором најмање две године.

Организовање и пребићивање на територију Федеративне Народне Републике Југославије оружаних група, појединца и материјала

Члан 111

(1) Ко врши прелицирака на територију Федеративне Народне Републике Југославије оружаних група, појединца и материјала, манифестиција или пропагандског материјала,
казниће се строгим затвором најмање три године или смртном казном.

(2) Ко организује группу за вршење дела из става 1 ovог члана или ко постане члан такве групе,
казниће се строгим затвором најмање пет година или смртном казном.

Завлачење уговора на штету Федеративне Народне Републике Југославије

Члан 112

Ко у својству претставника Федеративне Народне Републике Југославије или народне републике затруднен или премадном одлеђује закључен уговор или обави поверен ми важни посев са страном владом, международном или страном организацијом или установом на штету народу и државе,
казниће се строгим затвором.

Пореда територијалног суверенитета

Члан 113

(1) Ко у речици правог международног права поред на територију Федеративне Народне Републике Југославије,
казниће се затвором најмање шест месеци или строгим затвором до дванасеся година.

(2) Превозна средства која су употребљена за извршење дела из става 1 ovог члана могу се одузети.

Уништење важних објеката народне привреде

Члан 114

Ко у намери подривања народне власти или народне привреде рушује, паљењем или на други начин уништи или уштети друштвеним имовинама, зградама, индустриско инфраструктуру, домаћинством, садовима или другим и значајним за народну привреду,
казниће се строгим затвором најмање три године или смртном казном.

Саботажа

Члан 115

Ко у намери подривања народне власти или народне привреде, прелициаком, подкулом или другим сличним начином, неоштрио а или један један своју службену службу или оборудовање, или у вршењу те важности, врше срезове на наредну, или на остваривање овог дела, или на увршење за срезове са запослености и контакције, комерцијални интереси, или на увођење у народну власти или на привредну организацију,
казниће се строгим затвором најмање две године или смртном казном.

Насила према претставнику народне власти и друштвених организација

Члан 116

(1) Ко уврше насиље према члану претставничког тела, члану извршног органа претставничког тела, претставнику здравственог, или другим друштвеним организацијама, војном старшину или јединицу разним у вези са рушевима њихове службе или политичке делатности, или у намери да их спречи у вршењу такве делатности,
казниће се строгим затвором до десет година.

(2) Ко уврше, рушењем или на други начин, уничте или тешко уштеде, зграду или другу имовину не важно вредности лица поменутог у ставу 1 ovог члана у вези са њиховом службом или политичком делатношћу, или у намери да их спречи у вршењу такве делатности,
казниће се строгим затвором најмање једну годину.

(3) Ако је увршено дело из става 1 ovог члана наступила тешка телесна повреда или смрт,
уначел ће се казнути строгим затвором најмање три године или смртном казном.
Удружење против народа и државе

Члан 117
(2) Ко поставе члан неког удружења из става 1 овог члана, козађе се строгим затвором.
(3) Ко се одметне од власти у намери да организује неко удружење из става 1 овог члана или да му приступи као члан, козађе се строгим затвором.
(4) Члан удружења из става 1 овог члана, као и члан групе из чланова 110 и 111 овог законода, који открије удружење односио групу пре него што је у њеном саставу или за њу учини неко кривично дело против народа и државе, козађе се затвором до три године, а може се и ослободити од казне.

Непријатељска пропаганда

Члан 118
(1) Ко у намери да подржи власт различог народа, одбранбути његов земље или економску основу социјалистичке награда, или да ради братство и јединство народа Федеративне Републике Југославије, петожамом, напоменом, говором на скупу или као други начин, носи пропаганду против државног и друштвеног изграђивања, или против политичких, привредних, војних или других важних мера народа и државе, козађе се строгим затвором.
(2) Истом казном козађе се ко процењује фамилијанско или друге народе и државе непријатељску идеје.

Називање националних, расних или верских нетрелијаности, мреже или раздора

Члан 119
(1) Ко франгацином или као други начин назива или искориштава националну, расну или верску мрежу или раздор међу народом и националностима које живе у Федеративној Народној Републици Југославији, козађе се строгим затвором до петнаест година.
(2) Ако се дело из става 1 овог члана врши системски или искориштавањем положаја или веза, или ако је услед дела дошло до нерада, врашења нацијалности или других тешких последица, козађе се узима за клетву строгим затвором.
(3) Ко врећема грађана или на други начин назива национално, расну или верску нетрелијаност, козађе се затвором до две године.

Прушење помоћи учиниоцу кривичних дела против народа и државе

Члан 120
Ко учиниоц обештаната кривичних дела из чланова 109—117 овог законода кроз додатну помоћ, добије му склониште, храну, материјал, накит или друга средства, служи му за одвршивање дела или му на други начин пружа помоћ, или ко смета државну оштре у отворенља и хактивање тешких учинака, козађе се строгим затвором.

Припрема дела из Члана 102, 103 и 114

Члан 121
(1) Ко припрема извршавање кривичних дела из чланова 102, 103 и 114 овог законода набављањем или оспособљавањем средстава за извршавање ових кривичних дела, стварањем услова за њихово извршавање, или ко се договором са другим лицима да извршит раздвојна кривична дела, козађе се строгим затвором.
(2) Ако учиниоц дел из става 1 овог члана добровољно одустаје да извршава припремаљевог дела, може се бажно казнити, а ако се и ослободити од казне.

Особыство тешко случаја кривичних дела против народа и државе

Члан 122
За дела из Члана 104 става 3, 107, 108, 109, 110 става 2, 116 става 2, 117 став 2 и 3 и 121 став 1 овог законода ако су извршена у привратном, мобилном или ратном стању, или ако су произведе припреме шете за одбранбути или војну мош државе или у другим особо тешким случајевима, учиниоцу се узима за клетву строгим затвором најмање пет година или смртном казном.

Нарочна казна конфискације имовине

Члан 123
При осују на казну тежу од пет година строгог затвора, суд може учиниоцу кривичног дела против народа и државе казнити конфискацијом имовине.

ГЛАВА ЈЕДНАНЕСТА
КРУВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ И МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА

Глава 2

Службени лист ФРЈ Петак, 9 марта 1951
Страна 198 — Број 18

Члан 124
Ко у намери да потпуно или делом учини неку националну, етничку, расну или верску групу врши убиства или тешке повреде тела или врши тешко нарушување физичког или душевног равнава или учини врсте рада који су сретка резултат посебу ретко у другу групу, или врши присилно пресељање леци у другу групу, козађе се строгим затвором најмање пет година или смртном казном.

Ратни злочин против цивилног становништва

Члан 125
Ко кривични правде међународног права у време рата, оружаног сукоба или окупације нарушава или врши против цивилног становништва убеђивање, путења или нечуваном поступања, подраузмлајући ту и биолошке експерименте, наносење великих патиња или повреда телесном интегритету или здравља; противзаконито расељавање или пресељавање или присилно однарађивање или превођење на другу територију становништва; присељавање на проституцију или силања...
Ратни злочин против рањеника и болесника

Члан 126

Ко је кршења правила ђунардног права у време рата или оружаног сукоба наредње или врши против рањеника, болесника, бродоломца или санитетског особља убиства, мушења или нечовечна поступања, подразумевајући ту и биолошке експерименте, нанесење великих патића или повреда телесног интернитета или здравља, или ко наредње или врши противовакцинатно и самоволно уништавање или присвајање у великих размерама нанесене сеље, које није оправдано војним потребама, као наказ се стромг зватаром најмање пет година или смртном казном.

Ратни злочин против ратних заробљеника

Члан 127

Ко је кршења правила ђунардног права наредње или врши против ратних заробљеника убиства, мушења или нечовечна поступања, подразумевајући ту и биолошке експерименте, нанесење великих патића или повреда телесног интернитета или здравља, присвајање на вршење службе у оружаним снагама непријатељске сила, или их лишава права на правилио и непристрасно суђење, као наказ се стромг зватаром најмање пет година или смртном казном.

Организовање групе ради вршења геноцида и ратних злочина

Члан 128

Ко организује какву групу ради вршења кривичних дела из чланова 124—127 овог законика, или ко постиче на стварање оваквих група или припрема њихово организовање, као наказ се стромг зватаром најмање пет година или смртном казном.

Противправно убиње или рањавање непријатеља

Члан 129

Ко је кршења правила ђунардног права у време рата или оружаног сукоба врши убиње или рањавање непријатеља који је одложено оружано или са борсено презао или нема средства за одбрани, као наказ се стромг зватаром.
(3) Истом казном казнице се и ко другог лиши живота а разије је већ био осуђен або би убиства са умишљајем, осим случаја убиства из члана 136 и 138 овог законника.

Убиство на мах Члан 136

Ко другог лиши живота на их доведен без своје кривине у јаву раздробенис наклапом или тешком врећем од стране убијеног, казнице се строгим затвором до десет година.

Убиство из неката Члан 137

Ко другог лиши живота из неката, казнице се затвором најмање шест месеци или строгим затвором до пет година.

Убиство детета при порођају Члан 138

(1) Мати која лиши живота своје дете за време порођаја или непосредно после порођаја, до траје по-ремећај што га је од неј изазвао порођај, казнице се затвором најмање две године.

(2) За покушај ће се казнити.

Навећење на самоубиство и помагање у самоубиству Члан 139

(1) Ко наведе другог на самоубиство и му помага у извршени самоубиству, па ово буде извршено или покушано, казнице се затвором најмање две године или строгим затвором до пет година.

(2) Ко делу из става 1 овог члана учини према малолетнику који је извршио негацест година или према ашку које се налази у станици смртно уврнућитиности, казнице се строгим затвором до десет година.

(3) Ако је делу из става 1 овог члана учинено према малолетнику који није извршио четириста година или према неуправнућитом лицу, учинилац ће се казнити по члану 135 овог законника.

(4) Ко сурово или некачево поступа са лицем које се према њему назива у односу које поштева неареност или хиленост, на ово услед таког поступа изври самоубиство, казнице се затвором најмање две године или строгим затвором до пет година.

Побацај Члан 140

(1) Ко бременитој жене са њеним приспавком изврши побацај, започне да аршћи побацај, или јој по-могне да изврши побацај, казнице се затвором најмање две године.

(2) Ко бременитој жене без њеног приспавка изврши или започне да аршћи побацај, казнице се строгим затвором до осам година.

(3) Ако уседе дела из става 1 и 2 овог члана жене умре, учинилац ће се казнити за дело из става 1 затвором најмање две године или строгим затвором до пет година, а за дело из става 2 строгим затвором најмање две године.

(4) Неће се казнити за побацај ако је овај извршен ради откупљања опасности за живот или здравље бременице жене или у другим оправданим случајевима. У којим је случајевима побацај дозвољен одређују посебни прописи.

Тешка телесна повреда Члан 141

(1) Ко другог тешко телесно повреди или му здравље тешко наруши, казнице се затвором најмање две године или строгим затвором до пет година.

(2) Ко другог телесно повреди или му здравље наруши тако тешко да је услед тога доведен у опасност живота повреденог или је уништен или тражио и у знатој мери ослањају који важан део његовог тела или који важан орган, или је проузроковала тражио неспособност за рад повреденог или тражио и тешко нарушење његовог здравља или уважености, казнице се строгим затвором до осам година.

(3) Ако повредени умре услед повреде из става 1 и 2 овог члана, учинилац ће се казнити строгим затвором до дванаест година.

(4) Ко дело из става 1 и 2 овог члана учини из неката, казнице се затвором до три године.

Лака телесна повреда Члан 142

(1) Ко другог лако телесно повреди, казнице се затвором до једне године.

(2) Ако је таква повреда нанесена оружјем, опасним оруђем или другим средством подобним да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, учинилац ће се казнити затвором до две године.

(3) Ко дело из става 1 и 2 овог члана учини из неката, казнице се новачком казном или затвором до једног месеца.

(4) За дела из става 1 и 3 овог члана гоњење се предузима по предлогу.

Учествовање у тучи Члан 143

Ко учествује у каквој тучи у којој је неко лиши живота или је неком на несрећа тешка телесна повреда, казнице се за само учествовање затвором.

Угрожавање опасним оруђем при тучи или свађи Члан 144

Ко се при каквој тучи или свађи маши оружја, опасног оруђа или другог средства подобног да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, казнице се новачком казном или затвором до шест месеци.
Излагање опасности
Члан 145

(1) Ко друго лице остави без помоћи у стану опасном за живот којег је сам проузроковао, казниће се затвором до три године.

(2) Ако лице имлопено таквом опасности услуг тога изгуби живот или буде тешко телесно повредено или му забрање буде тешко нарушено, учиниће ће се казнати строгим затвором до осам година.

Напуштање немоћног лица
Члан 146

(1) Ко немоћно лице које му је поверено или о којем је нисе дужан да се стара остави без помоћи у прилици опасности за живот или здравље, казниће се затвором најмање месец дана.

(2) Ако остављено лице услед тога изгуби живот или буде тешко телесно повредено или му здравље буде тешко нарушено, учиниће ће се казнати строгим затвором од једне до осам година.

Непружање помоћи
Члан 147

Ко не пружи помоћ лицу које се налази у непосредној опасности за живот нако је то могло учинити без опасности за себе или другог, казниће се затвором до једне године.

ГЛАВА ТРИНАЕСТА
КРИМНИЧКА ДЕЛА ПРОТИВ СЛОБОДЕ И ПРАВА ГРАЂАНА
Повреда равноправности грађана
Члан 148

Ко на основу разлике у националности, раси или вероисповести ускрати или огранићи права грађана утврђена Уставом Федеративне Народне Републике Југославије, уставима народних република, аксионима или другим правима, или ко на основу све разлике грађанима даје повластиче и погодности, казниће се затвором најмање три месеца или строгим затвором до пет година.

Примјена
Члан 149

(1) Ко другог силом или озбиљном претњом црноли да нешто учини или не учини или трпи, казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Гонење се предузима по предлогу.

Противправно лишење слободе
Члан 150

(1) Ко другог противправно затвори, држи затвореног, или му на други начин одузме слободу вршења, казниће се затвором до две године.

(2) Ако противправно лишење слободе учини службено лице злоупотребом своје положаја или овлашћења, казниће се затвором од три месеца до три године или строгим затвором до три године.

(3) За покушај ће се казнити.

(4) Ако је противправно лишење слободе грађане дуже од месец дана, или је вршење на сврху начин, или је лице које је противправно лишење слободе услуг тога тешко нарушено здравље, или су наступила друге тешке последице, учиниће ће се казнати строгим затвором до осам година.

(5) Ако је лице које је противправно лишење слободе услуг тога изгуби живот, учиниће ће се казнати строгим затвором најмање две године.

Инутрилица искад
Члан 151

Службено лице које у вршењу службе употреби снагу или претњу у намери да изведи искад од оскршног, свештада или другог лица које се саузаштувала, казниће се затвором најмање три месеца или строгим затвором до пет година.

Злостава злоупотребом службених положаја или овлашћења
Члан 152

Службено лице које у вршењу службе искоришћавањем свој службених положаја или овлашћења другог злостава, врећа или уопште према њему поступа на начин којим се врећа јудско достојанство, казниће се затвором до једне године.

Угрожавање сигурности
Члан 153

(1) Ко угрози сигурност неког лица збогови претњом, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Гонење се предузима по предлогу.

Нарушавање непокретности стана
Члан 154

(1) Ко неохлаждено прође у тјуб стан или затворен простор или се на захват овлашћеног лица одатле не удаљи, казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинило службено лице злоупотребом своје положаја или овлашћења, казниће се затвором до две године.

(3) За покушај ће се казнити.

(4) Гонење се делу этих става 1 овог члана предузима се по предлогу.

Противзаконито претресање
Члан 155

Службено лице које противзаконито врши претресање станови, просторија или лица, казниће се затвором до две године.
Повреда тајности писма или других пошиљака

Члан 156
(1) Ко неовлашићено отвори туђе писмо или телегرام или какво друго затворено писмо или пошиљак, или ко неовлашићено задржи, прикрива, унити или друго прелаз туђе писмо, телеграм, затворено писмено или пошиљак,
казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.
(2) Ко у намеру да сећи или другом прибави важну корисну или да другом изненаде канићу штету савиђеним отварањем туђег писма, телеграма или каквог другог затвореног писмена или пошиљача, или се оном тајном поседу,
казниће се затвором до једне године.
(3) Ако дело из става 1 и 2 овог члана учини службено лице у вршењу службене дужности,
казниће се затвором до две године.
(4) Гоњење за дело из става 1 и 2 овог члана предузима се по предлогу.

Неовлашићено откривање тајне

Члан 157
(1) Адвокат, бранитела, хемик, патентера или друго лице које неовлашићено откриве тајну коју је задржао у вршењу својег послова,
казниће се затвором до једне године.
(2) Неће се казнити за дело из става 1 овог члана ко је откриво тајну у општем интересу или у интересу другог лица који је претежно или интерес тајања.
(3) Гоњење се предузима по предлогу.

Спречавање или ометање јавног склупа

Члан 158
(1) Ко спровodi nizeli, заблати, обави или на другим начином спровodi или одреже јавног склупа на који грађани имају право по закону,
казниће се затвором до две године.
(2) Ако дело из става 1 овог члана учини службено лице целком или овлашићено,
казниће се затвором од три месеца до три године.

Повреда биращког права

Члан 159
Службено лице које у намери да другом онемогући вршење биращког права противакономо га не уклони у биращко списак или га извршише из биращког списака,
казниће се затвором до једне године.

Повреда свободе опредељења бирача

Члан 158
(1) Ко својом, обави или другом противакономо га не уклони у биращко списак или га извршише из биращког списака,
казниће се затвором до две године.

(2) Ако дело из става 1 изненаду учини службено лице у вршењу службене дужности,
казниће се затвором од тро месеца до тро године.

Повреда права жалбе

Члан 161
Службено лице које у вршењу своје службе спречава грађанима да користе своје право на подношење жалбе, приговора, молбe или претставе,
казниће се затвором до једне године.

Спречавање штампана и растурана штампаних ствари

Члан 162
(1) Ко противакономо спречава штампана и растурана ствари, уобичајено или поштана, нивина или других штампаних ствари,
казниће се затвором до две године.

Повреда ауторског права

Члан 163
(1) Ко противакономо спречава ауторско привилегије, преправља, редуцира или православно, уметничко или научно дело,
казниће се новчаном казном или затвором до две године.
(2) Гоњење се предузима по предлогу.

Повреда проналазачког права

Члан 164
(1) Ко противакономо спречава ауторско право на техничкое уснављење, или ко неовлашићено искористи туђи патент, лиценцу или проналазак,
казниће се затвором до тро године.
(2) Ко неовлашићено објави јавно штампаних ствари преносилака пре него што је овај проналазак на начин утврђен законом објављен,
казниће се новчаном казном или затвором до две године.

ГЛАВА ЧЕТРИНАДЕСТА
КРИЈУВАЧНА И ДЕЛА ПРОТИВ РАДНИХ ОДНОСА
Повреда прописа о правима лица у радном односу

Члан 165
(1) Ко се овековече не предизвика прописа о платама, радном времену, годишњем одмору или о забрани преко временог или воћног рада и тиме ускрати или ограничи неком лицу у радном односу право које овоме по закону припада,
казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

Повреда права из социјалног осигурања

Члан 166
(1) Ко се овековече не придржа прописа о социјалном осигурању и тиме ускрати или ограничи неком лицу право које овоме на основу социјалног осигурања припада,
казниће се новчаном казном или затвором до две године.
(2) Ко су симулатори или проузроковање обезасти или несврстаност за рад, или отежавање или спре- чавање свег озрачивања или огледања за рад, остари произво на основу социјалног осигурања које му по закону не би припадало, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Непредузимање хигијенског и техничко-защитних мера при раду

Члан 167
Одговорно лице у рудницама, фабрицима, радионаци или другом радном месту које је свесно не придржава процеса о хигијенским и техничко-защитним мерама при раду, иако зна да услед тога може настаћи опасност за живот или здравље лица у радном односу, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Необздебење смештаја и снабдевања лица у радном односу

Члан 168
Одговорно лице у рудницама, фабрицима, радионаци или другом радном месту које противно својој дужности не обезбеди смештај или снабдевање лица у радном односу, иако зна да услед тога може настаћи опасност за живот или здравље лица у радном односу, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

ГЛАВА ПЕТНАЕСТА
КРИЗИЧНА ДЕЉА ПРОТИВ ЧАСТИ И УГЛЕДА

Клевета

Члан 169
(1) Ко за другог износи или проноси штогод не- истинито што може шкољити његову ћесту и углу, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинено путем штампе, радија или на јавном скупу, учинилац ће се казнићи затвором од једног месеца до једне године.
(3) Ако окривљени доказе истинитост свог твр- ђења или ако доказе да је био у знаним, заблау на услед које је сматрао да је истину оно што износи или пронosi, неће се казнићи за клевету али се може казнићи за урезу (члан 170), односно за омало- вишавање побољшањем за кривично дело (члан 172).
(4) Ако неко за другог износи или проноси да је извршио кривично дело за које се гони по службеној дужности, истинитост те чињенице доказује се само праовоснажном пресудом у случају да гоњење или судење није могуће или није дозвољено, истинитост се може доказати и на други начин.

Уверена

Члан 170
(1) Ко уверени другог, казниће се новчаном казном или затвором до три месеца.
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинено путем штампе, радија или на јавном скупу, учинилац ће се казнићи новчаном казном или затвором до шест месеци.
(3) Ако је ко својим непријатељским дейностима кривично делом непосредно ако повод другом да га увреди, учинилац дела из става 1 и 2 овог члана може се осободити од казне.
(4) Ако је увредени увредујуће посредно, може се суд обе или једну страну казнићи или осободити од казне.

Изношење личних и породичних прилика

Члан 171
(1) Ко износи или проноси штогод из личног или породичног живота неког лица што може шкољити његовом углу, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинено путем штампе, радија или на јавном скупу, учинилац ће се казнићи затвором од једног месеца до једне године.
(3) Неће се казнићи за дело из става 1 и 2 овог члана ако је учинено у општом интересу.

Омаљоувиљење пребацивањем за кривично дело

Члан 172
Ко у намеру да другог омаљоуваћи овом пребачи да је учинио какво кривично дело да ли је осуђивао због кривог кривичног дела, или то у нејој намери неком сопственитом, казниће се новчаном казном или затвором до два месеца.

Некањивање за критику научне или друге друштвене делатности

Члан 173
Ко у критикувању научне, уметничке, службене или друге друштвене делатности неког лица, или у некој изврши једногих, умених или у означених таквих постави во вређењу какве дужности или у одбрану каквог права изнесе нешто што може шко- дити часту и углу да тог лица, неће се казнићи ако је новчна изражавања или других складности произведе да ово изношење није било учинено у намери да се то лице увреди.

Повреда угледа државе, њених органа и претставника

Члан 174
Ко наложи поруку Федерације Народну Републику Југославију, народну републику, њену заставу или грб њене највише органе власти или претставнике највиших органа власти, Оружаних снага или Врховног команданта, казниће се затвором од три месеца до три године.

Повреда угледа стране државе или међународне организације

Члан 175
(1) Ко изложи поруку страну држави, њену за- ставу или грб, казниће се затвором од три месеца до три године.
(2) Истом казном казниће се ко дело из става 1 овог члана учини према Организацији Уједињених нација, Међународном Црвених крсту или какој дружеци мунонардној организацији коју признаје Федерација Народна Република Југославија.

Повреда части и угледа шефа стране државе, дипломатског протестванка или протестантка мионнардној организацији

Члан 176

(1) Ко повреди част и углед шефа стране државе, казниће се затворо са три месеца до три године.

(2) Ко дело из става 1 овог члана учини према дипломатском протестванку стране државе у Федерацији Народној Републици Југославији, казниће се затворо да две године.

(3) Истом казном казниће се ко дело из става 1 овог члана учини према протестванку или протестантку мионнардној организацији Уједињених нација, Федерације Народна Република Југославија, казниће се затворо до две године.

Гоњење за кривична дела против части и угледа

Члан 177

(1) Гоњење за дела из члана 174—176 овог законика преузима се по службеној думности, а за дела из члана 175 и 176 овог законика потребно је и претходно одобрење Министра правосуда Федеративне Народне Републике Југославије.

(2) Гоњење за дела из члана 169—172 овог законика преузима се по приватној тужби.

(3) Ако су дела из члана 169 и 170 овог законика учинила државна или државствена установа, предузимања или државствене организације, или службено лице у нивоу са њимовим службеним радом, гоњење се предузима по предлогу. Предлог подносе протестантки установе, предузимања или државствене организације, односно службено лице. Ако службено лице не поднеће предлог, гоњење се може предузети за предлог службеног старшевина.

(4) Ако су дела из члана 169—171 овог законика учинила у домашном окружењу, предузимања, или државствене установе, предузимања или државствене организације, или службено лице у нивоу са њимовим службеним радом, гоњење се предузима по приватној тужби брзог друга, деце, родитеља, брате или сестаре умрлог лица.

Објављивање судске пресуде путем штампе или радија

Члан 178

При осуди за дело казете направе путем штампе или радија, суд на звездени тужници може одлучити да се гоњачу узмета огњени путем објави судска пресуда у целом или у нивоу.

ГЛАВА ШЕСТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ДОСТОЛАНСТВА ЛИЧНОСТИ И МОРАЛА

Силовање

Члан 179

(1) Ко жестоко лице са којим не живи у брачној вјештишницу увозобмом скле или претњом да го непријатно изање на жестком или тако прикукнут на обуку, казнић се строгим затворо да осме години.
Запошљавање
Члан 185
(1) Ко дужим обезбеђује брака извлаче из облуба
малолетно женско лице које је наверило четвртаст
године, како би се затвором од три месеца до две
године.
(2) Гоњење се предугима по приватној тужби.

Противприродни брау
Члан 186
За противприродни брау између лица мужског пола,
ученица ће се казнати затвором до две
године.

Подвођење
Члан 187
(1) Ко подведе малолетно лице,
казниће се затвором најмање три месеца и
строгим затвором до пет година.
(2) Ко за награду подведе женско лице, или ко за
награду или у вишу цепате омогућава вршење брау,
казниће се новацом казном или затвором до
dве године.

Трговина белим робљем
Члан 188
Ко врши или омогућава трговину белим робљем,
казниће се строгим затвором од једне до пет
година.

Производња и растурање порнографских еписна
Члан 189
(1) Ко произведе, продаје, растура, јавно излага,
or radi prodaje nabavlja ili druk eipse, slusk ili
друге предмете којима се тешко вреће морал,
казниће се затвором до једне године.
(2) Предмети из става 1 овог члана озваће се.

ГЛАВА СЕДАМАНСТА
КРИЕНИЧКА ДЕЛА ПРОТИВ БРАКА И ПОРОДИЦЕ
Двобрачност
Члан 190
(1) Ко закључи нови брак, нако се већ налазило у
браху, казниће се затвором од три месеца до три
године.
(2) Истом казном казниће се и по закључи брак са
лицем за које зна да се налази у браху.

Закључење ништавног брау
Члан 191
(1) Ко закључује брак прикривој од друге стране
измењеници или врху чињеницу због које је брак ништавен или другу
струку доведе или одржава у такој зобу због које
је брак ништаван,
казниће се затвором до две године.

(2) Гоњење се може предугићи само ако је тако
закључен брак поништен на разлога наведених у ставу
1 овог члана.

Омогућавање закључења недозвољеног брау
Члан 192
Прегредник или омогућавајући члан народног одбора
или матићар који својом услугама радом допусти
да се закључи брак који је по закону забрањен, накрит
или сматра неистинитим,
казниће се затвором до три године.

Ванбрачни живот са малолетним лицием
Члан 193
(1) Пумолетно лице које у ванбрачној заједници
живи са малолетним лицием које је наверило четвртаст
године,
казниће се затвором до две године.
(2) Истом казном казниће се родитељ или става-
да који малолетном лици које је наверило четвртаст
године допусти у ванбрачну заједницу живи са дру-
гим лицием, или га и на то извези.
(3) Ако се брак заузима, гоњење се неће преду-
зети, а ако је претходно обустануте се.

Одузимање малолетника
Члан 194
(1) Ко малолетно лице противправно одузиме од
родитеља старица или од лица којим је оно поверено,
казниће се затвором до две године.
(2) Ко држи из става 1 овог члана учини из кори-
стогубља или других ниског побуда,
казниће се строгим затвором до десет година.

Промена породичног стања
Члан 195
(1) Ко подметањем, заменом или на други начин
промени породично стање детета,
казниће се затвором најмање три месеца.
(2) За покушај ће се казнати.

Злостављање и запуштање детета
Члан 196
Родитељ, старица или друго лице које злостаља
дете или грубим захваљивањем своје душе збири
и настава запустити дете за које је дужно да
се стаја,
казниће се затвором до две године.

Неплаћање алиментације
Члан 197
Ко набегаја да даје издржавање за лице које је
на основу привослужне одлуке дужан издржавати,
казниће се новачном казном или затвором до
једне године.

Родоскрлање
Члан 198
Ко изврши облубу са сродником по врсти у правоj
лици или са братом односно сестром,
казниће се затвором.
ГЛАВА ОСАМНІАЕСТА
КРУЖЧИНА ДЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЉА ЉУДИ
Преносење заразне болести
Члан 190
(1) Ко не поступајући по прописима или наредбама којима надлежни државни орган одређује предгледе, деzinфицију, издајање болесника или неке друге мере за субјекта или спремане за захрани болести код људи проузрокује преносење заразне болести, казниће се затвором до једне године.
(2) Ко делу из стања 1 овог члана учини из неката, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.
Непоступање по здравственим прописима за време епидемије
Члан 200
(1) Ко из време епидемије каже опасне заразне болести не поступи по прописима или наредбама којима се одређују мере за њено субјекта или спремане, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.
Преносење полне болести
Члан 201
(1) Ко знајући да је полна зараза, вршење обаљења или на други начин другог варали, казниће се затвором до једне године.
(2) Гоњење се предузима по предлогу.
Запослење лица оболелих од заразне болести
Члан 202
(1) Одговорно лице које у болници, породици, интернату, школи, претежно где се ручују предметима исхране, у радиј која врши хигијенске услуге или у служби установе или радиј, противно здравственим прописима прими у службу или држи у служби лице које болује од заразне болести и тиме проузрокује преносење заразне болести, казниће се затвором до две године.
(2) Ако је дело из стања 1 овог члана учинено из неката, учинилац ће се казнићи новчаном казном или затвором до шест месеци.
Несавезно лечење болесника
Члан 203
(1) Лекар који при пружању лекарске помоћи примени оштро или недопусто средство или очигледно неподобрено на вредност на пацијенту, или не примени одобрени нутритивни препарати, или убрани несавезно поступа при лечењу и тиме проузрокује погоршавање болесника, казниће се затвором до три године.
(2) Истом казном казниће се бабици или друго лице заразствене струкве које при пружању медицинске помоћи или нутралне новчанке поступа и тиме проузрокује погоршавање болесника.
(3) Ако је дело из стања 1 и 2 овог члана учинено из неката, учинилац ће се казнићи затвором до шест месеци.
Неуказанишне лекарске помоћи
Члан 204
Лекар који против собој лекарској дужности одбива да укаже лекарску помоћ болеснику који се налази у непосредној опасности за живот, казниће се новчаном казном или затвором до две године.
Надмолекарство
Члан 205
(1) Ко немајући прописну структуру операција лече болеснике у вида забата или за награду, казниће се затвором до једне године и новчаном казном.
Справљање и продажа штетних средстава за лечење
Члан 206
(1) Ко под видом лека продaje или справља ради продаже средства која су опасна за здравље људи, казниће се затвором до две године и новчаном казном.
(2) Ко делу из стања 1 овог члана учини из неката, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.
(3) Средства из стања 1 овог члана одузима се.
Несавезно поступање при справљању и издавању лекова
Члан 207
(1) Апотекар или друго лице овлашћено за издавање лекова које нису другак лек уместо прописног или захтеваног код замена није дозвољено, или које не направи лек у прописној размери или квалитету, или узмеше несавезно поступа при справљању или издавању лекова и тиме проузрокује погоршавање болести болесника, казниће се затвором до три године.
(2) Ако је дело из стања 1 овог члана учинено из неката, учинилац ће се казнићи затвором до шест месеци.
Неовлашћена производња, прерађивање и продажа опојних дрога и отрови
Члан 208
(1) Ко неовлашћено производи, прерађује, продaje или на други начин стави у промет или ради продаже култу или преноси еспузи, кокаин, морфин или друге опојне држе или отрове, казниће се затвором од три месеца до три године.
(2) Ако се дело из стања 1 овог члана врши у виду забата или од стране више лица која су се удржала за вршење оваквих дела, учинилац ће се казнићи затвором најмање шест месеци или строгим затвором до пет година.
(3) Опојне држе односно отрови које средства за њихово справљање одузима се.
Производња и стављање у промет шкодљивих животних намирница
Члан 209
(1) Ко производи, продaje или на други начин стави у промет шкодљиве животне намирнице, једо
видно и друге школске производе, 
казане се затвором од три месеца до две гонине. 
(2) Које дело из постивана чланова из негатива, 
казане се новчаном казном или затвором до 
четири године. 
(3) Једновремено се производи одузеће са 

Несавезно приређе прегледа меса за исхрану 
Члан 210 

(1) Ветеринар или ветеринарски помоћник који не 
савезно изврши преглед стоке за шпана или меса 
измећеног за исхрану или противно процесима њихови 
влијају на препоруку ка за све ставе у промет нисе 
 xuходили за здравље људи, 
казане се затвором до две године. 
(2) Ако је дело из постиван чланова учинено из 
негатива, 
ужени ће се казанти затвором до шест 
месеци.

Загађивање воде за пиће 
Члан 211 

(1) Ко је важног школском материјалом учини 
описним за живот или здравље људи воду за пиће у изво 
рима, банима или цистернама или како друго воду 
која је у здравље стању за пиће, 
казане се затвором од три месеца до две 
године. 
(2) Во постиван чланова из негатива, 
казане се новчаном казном или затвором до 
три месеца.

Тешка дела против здравља људи 
Члан 212 

(1) Ако услед дела из постивана 196 став 1, 202 став 1, 209 став 1, 209 став 2, 209 став 1, 211 став 1 и 211 став 1 посмени закон, неко лице изузим 
живот или буде тешко телесно повређено или му 
здравље буде тешко наруше, 
ужени ће се казанти строгим затвором до 
десет година. 
(2) Ако је услед дела из постивана 196 став 1, 202 став 1, 209 став 1, 209 став 2, 209 став 1, 211 став 1 и 211 став 1 посмени закон, наступила смрт не 
лича, 
ужени ће се казанти строгим затвором на 
мање две године.

(3) Ако услед дела из постивана 196 став 2, 202 став 2, 209 став 3, 209 став 1, 209 став 2, 210 став 1, 211 став 2, 211 став 2 посмени закон, неко лице изузим 
живот или буде тешко телесно повређено или му 
здравље буде тешко наруше, 
ужени ће се казанти строгим затвором шест 
месеци или строгим затвором до године. 
(4) Ако је услед дела из постивана 196 став 2, 202 став 2, 209 став 3, 209 став 2, 210 став 2, 210 став 2, 211 став 2, 211 став 2 посмени закон, наступила смрт више лича, 
ужени ће се казанти строгим затвором до 
десет година.

ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСТА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ НАРОДНОГ ПРИВРЕДЕ 
Несавезно пословање у привреди 
Члан 213 

(1) Одговорно лице у државном предузећу, за 
друже, задужном или другом друштвеној предузећу 
које у пословању очигледно јачено поступа или све 
ло пропушта за врек своју дужност, након зна да 
у услед таквог пословања може наступити имовинска 
штета предузећу и задужу, 
казане се новчаном казном или затвором до 
четири године. 
(2) Ако је услед дела из постиван чланова наступила знатна имовинска штета, 
ужени ће се казанти затвором до четири 
године.

Производња неупотребљивих произвоа 
Члан 214 

(1) Одговорно лице у државном, задужном или 
другом друштвеној предузећу које произвоа неупотре 
бљиве произвоа у већој количини или у већој 
простини, 
казане се затвором.

(2) Ако је дело из постиван чланова учинено из 
негатива, 
ужени ће се казанти новчаном казном или 
затвором до шест месеци.

Стављање у промет рђавих произвоа 
Члан 215 

(1) Одговорно лице у државном, задужном или 
другом друштвеној предузећу које произвоа и стави у 
промет произвоа који не одговарају утврђеном 
квалитету или стандарду у већој количини или у већој 
простини, 
казане се затвором до три године.

(2) Ако је дело из постиван чланова учинено из 
негатива, 
ужени ће се казанти новчаном казном или 
затвором до шест месеци.

Штетно трговинско пословање 
Члан 216 

(1) Одговорно лице у државном, задужном или 
другом друштвеној трговинском предузећу које по 
ступају противно процесима, укупним или пра 
вилам трговинског пословања и забава неупотребљиву 
робу или набави и стави у промет рђавог квал 
итета као робу нормалног квалитета, 
казане се новчаном казном или затвором до 
десет године.

(2) Ко противно процесима и нарежњима ставки у 
промет рђаве побој којом распадаје и тиме доводе до кава 
рења робе или до вестоја у расходеи, 
казане се новчаном казном или затвором до 
десет године.

(3) Ако је дело из постиван чланова учинено из 
негатива, 
ужени ће се казанти новчаном казном или 
затвором до шест месеци.

Закључење штетног уговора 
Члан 217 

(1) Ко као наступник државног, задужног или 
другог друштвено предузећа закључу уговор за кој 
вида да је утага за предузеће, 
казане са затвором до две године.
(2) Ко дело из става 1 овој члан учињу у намеру да себи или другом прибави имовинску корист, казниће се затвором најмање три месеца или строшим затвором до осам година.

Издавање економске тајне
Члан 218
(1) Ког непозвољену дичу својшти или преда документе или пажаке које је сазвао на раду, а који по свом значају претстављају фабричну тајну, тајну произвођења или уопште економску тајну, казниће се затвором до две године.
(2) Ако су документи или пазаки од наручите важности и ако је азбог њиховог издавања наступила внатра шета по привреду, учиниће ће се казнити затвором или строшим затвором до пет година.
(3) У особито тешким случајевима дела из става 2 овог члана, учиниће ће се казнити строшим затвором до десет година.
(4) Ако је дело из става 2 овог члана учинило на железа, учиниће ће се казнити затвором до две године.
(5) Казнима за дела из става 1—3 овог члана казниће се и лице које тајну открило и посеће претстави разног описа.

Повреда забрани промета неопократностима
Члан 219
(1) Ко преда или прими у посед неопократност без претходног одобрења о преносу као је јако одобрење потребно, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци и новчаном казном.
(2) Истом казном казниће се ко у виду запата посредује у вредашњем незгодном промету, неопократностима.
(3) Непократност која је била предмет незгодног промета може се одузети.
(4) Ко у намери изгравања прописа о контроли промета неопократностима руши или разваљује своју вагрну или уредење, казниће се затвором до шест месеци и новчаном казном.

Оштрење стамбених и пословних зграда и просторија
Члан 220
Закупава стана, управитеља, славника или настојника који се стамбени или пословни зграде, или из стамбених или пословних просторија, скиде или очисти спале или унутрашње уређење, инсталације или лође истих или на други начин значајно смак сукоб употребљивост зграда или просторија, или их је донело у неупотребљиве стање, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци и новчаном казном.

Прањење и стављање у оптицај фалсификованог новца
Члан 221
(1) Ко направи лажни новци у намери да га стави у оптицај као прави, или ко пренесе праве новци у намери да га стави у оптицај, или ко овакав лажни новаци стави у оптицај, казниће се строшим затвором до десет година.
(2) Исто, казном казниће се ко прибавља лажни новоци у намери да га стави у оптицај као прави.
(3) У особито тежким случајевима дела из става 1 и 2 овог члана, учиниће ће се казнити строшим затвором најмање пет година, а може се казнити и конфискујући имовине.
(4) К. лажан новац који је прибавио као прави стави у оптицај, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(5) Ко зна да је начела лажан новац или ко зна да је начела ставања у оптицај, па га не пријави, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(6) Лажни новаци одузете се.

Прављење и употреба лажних знакова за вредност
Члан 222
(1) Ко направи лажне таксе или поштане марке, таксене хартије, обезичите државних зајмова или уопште државне хартије од вредности, бочове или направе за снабдевање или какве друге знаке за вредност издаје на основу законског описа или ко пренесе одличи којои од ових права знакова или да му јазеде веће вредности, у намери да их употреби као право или да их другим начином на употребу, или ко оваква лажна знак употреби као право или да у који начин лажно знак употреби као право или да га у тој намери израби, казниће се строшим затвором до пет година.
(2) Ко остариће своје кафе који се знаци из става 1 овог члана поништавају или којим другим начином иде за тим да пренесе у овим знацима да излезе као да чине употребљени, или као употребљени ове знаке употреби или прода као воже, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(3) Ако се дела из става 1 и 2 овог члана време у виду запата или ако су фалсификоване знаци за вредност у незгодним количинама, учиниће ће се казнити строшим затвором најмање пет година, а може се казнити и конфискујући имовине.

Прављење, набављање или откупиће одлука за фалсификовање
Члан 223
(1) Ко прави, набавља, продава или даје на употребу средства за прављење лажних новца или знакова за вредност, казниће се затвором или строшим затвором до пет година.
(2) Средства за прављење одузете се.

Прављење и употреба лажних знакова за обезбедивање робе
Члан 224
(1) Ко у намери да их употреби као право направи лажне знаке за обезбедивање домаћине или стране робе, као печате, зимове или марке којима се вложио залог, сребро, стока, дрво или какав други роб, или овакве праве знаке премећи, или ко лажне знаке употреби као право казниће се затвором до две године.
(2) Истом казном казниће се и ко неовлашћено прави, набавља, продаје или даје на употребу средства и праћење минова за обележавање робе.
(3) Знаки и средства за прављење одлуке се.

Лакко обележавање робе
Члан 225
Ко у намери да обележе купце стази у промет производе без производачке ознаке, ако ове производе марљу имати такву ознаку, или ко у ознаки за обележавање производа увезе податке који не одговарају садржима, величини, врти, или качанству произведа, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

Недозвољена трговина и производња
Члан 226
(1) Ко се неовлашћено бarine трговином у виду лихвени или ко неовлашћено продаје, купује или врши размену робе или предмета чији је промет забрањен или ограничен, или ко овај робу или предмете неовлашћено држи ради трговине, казниће се новчаном казном или затвором до две године.
(2) Јестом казном казниће се и ко производи или прерађује робу чија је производна или прерађивање забрањено.
(3) Роба и предмети дела као и средства за прерађивање одлуке се.

Кршење прописа о ценама
Члан 227
(1) Ко тражи или прими за робу, предмете или винотеке услуге внуцу цену од профиске, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.
(2) Роба или предмети који су биле предмет овог дела могу се одузети.

Повлачилање купца
Члан 228
(1) Ко у државном, задржном или другом друцетском трговском предузећу у намери повлачилања појединих купца не изглаже робу продаји или је прекинуо или ускраћује њену продају другима, казниће се затвором до једне године.
(2) Ко у намери повлачилања појединих купца или група потрошача продаје робу по нисшим ценама од оних по којима би морао да продаје, или ко повлачилање појединог купца продајући му несравнено велику количину робе, казниће се затвором до три године.
(3) Ако је продата несравнено велика количина робе са звањем да се купује у инвентарним сврхама или у другим особитим сврхама, учиниће се казнати строгим затвором до пет година.
(4) Казном привиначном у ставу 3 овог члана казниће се и купци који купују несравнено велику количину робе у шпекулативне сврхе.

Недозвољена трампа и купопродажа
Члан 229
(1) Одговорно лице у државном, задржном или другој страстеском предузећу или установи, задржног или другој трашној или купопродажној организацији које противно прописима или унутрашњим вретеним робе или продаје робу под условом да му купац прода другу робу, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(2) Одговорно лице које учини дело из става 1 овог члана у намери да себи или другим прибаци имовинску корист, или у намери повлачилања неког дана, казниће се затвором до три године.
(3) У особитим тешким случајевима, учиниће се казнати затвором најмање шест месеци или строгим затвором до пет година.

Ускраћивање или зажидање обезбједеног снабдевања
Члан 230
Ко противно праву ускраћује грађанима право на обезбједене снабдевање, или при издавању предмета обезбједеног снабдевања забијде да изда оно што је одређено, издаје мање него што је одређено, или на други начин задржа грађанима обезбједене снабдевање, казниће се затвором најмање шест месеци или строгим затвором до пет годин.

Несправно мерење
Члан 231
Ко при куповини или продаји употребом лажних тегова или мера или на други начин несправно мери робу, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Прављење и употреба лажних мера и тегова
Члан 232
(1) Ко у намери да их он или ко други употреби као право направи лажне мере или тегове или привлачи праве мере или тегов, казниће се затвором до три године.
(2) За покушај ће се казнати.

Недозвољена шпекулатива
Члан 233
(1) Ко прикривањем, натомаштавањем или повлачилањем робе из промета или на други начин назива на тржишту несташку робу у намери да путем колања шта шта роби постигне несравнену имовинску корист, или ко у намери да постигне несравнену имовинску корист искривавањем постојећег несташког роба, казниће се затвором или строгим затвором до пет година.
(2) Ако се дело из става 1 овог члана врши у виду злочина или у особитим тешким случајевима, учиниће се казнати затвором најмање шест месеци или строгим затвором до десет година, а може се казнати и конфискационом цене.
(3) Роба која је предмет недозвољене шпекулатива одлуке се.

Троговање златним новцем, црном валутом, девизама,

ценименимет металима или драгоценостима
Члан 234
(1) Ко противно постојећим прописима купује или продаје златан новац, страну валуту, девизе или пле-
мењите метаље или арми размену златног новца, стране валуате, ђавза или племенитих метала, или ко у нави и биодржаве нештоаћао купује или неовладао прокородио преизвршење од племенитих метала или друге драгоцености,
казнице се затвором или строгим затвором до пет година.
(2) Ако се дело из става 1 овог члана врши у виду заната или у особитог тешком случајевима, училациће се казнили строгим затвором до десет година, а може се казни и конфискацио
ционом имовине.
(3) Златан новац, страна валуат, денизе, злато, племенити метаља или драгоцености које су биле предмет дела из става 1 и 2 овог члана осуђене се.
"Давање лажних података у погледу пореза"
Члан 235
Ко у намери да он или ко други избегне потпуно или делу штампане порезе даје државни органима лажне податке о доходима, о предметима који подлежу опрезивању али и о другим чињеницама лажним за одмеравање пореза, казнице се новачком казном или затвором до три године.
"Неклашње обавезних испорука пољопривредних производа"
Члан 236
(1) Ко не преда држави одређену каникулу производ коју је дужан да преда на основу законито утврђени обвезе, иако је могуће да то учини, казнице се новачком казном или затвором до једне године или затвором до једне године и новачком казном.
(2) Ако дело из става 1 овог члана учини јако је већ иако дело већ био осуђен, или ко ово дело учини у договору са другим лицима, казнице се затвором најмање шест месеци и новачком казном или строгим затвором до пет година.
(3) За дело из става 2 овог члана суд може при осуди на казну строгог затвора изрећи или новачку казну или конфискацију имовине.
"Давање лажних података у вези са испоруком и ве
штачко повећање тешине испоруке"
Члан 237
(1) Ко у намери да он или неко други смањи своју обезе о испоруци држао да лажне податке о обрадним повећањима или о другим чињеницама важним за утврђивање обезе, казнице се новачком казном или затвором до једне године или затвором до једне године и новачком казном.
(2) Истом казном казнице се и ко вештачко повећа тешину испоруке или преда испоруке производе.
"Запуштање обраде земљишта и подизања стока"
Члан 238
(1) Ко у намерите да смени производну кршећ постојеће прописе не обради земљиште, или запусти његову обраду, или смањи бројство стока, казнице се новачком казном или затвором до једне године или затвором до једне године и новачком казном.
(2) Ако дело из става 1 овог члана учини јако је за свако дело већ био осуђен, или ко ово дело учини у договору са другим лицима, казнице се затвором најмање шест месеци и новачком казном или строгим затвором до пет година.
(3) За дело из става 2 овог члана суд може при осуди на казну строгог затвора изрећи или новачку казну или конфискацију имовине.
Штеточинство у пољопривред
Члан 239
Ко у намери да он или ко други избегне ције или смањи обавезу о испоруци или коју другу обавезу према држави учини или обезбеди машине, пољопривредне справе, алат, усека, производе, крупну стоку или све број сточке стоке, казнице се строгим затвором до десет година, а може се казни и новачком казном или конфискацију имовине.
"Подривање задруге"
Члан 240
(1) Ко као члан земљорадничке задруге у намери подривање задруге омета њен рад, подрива њег организацију рада у задруни и тиме проразорује по
решај у раду задруге, учини своје дела у затвору или новачком казном.
(2) За дело из става 1 овог члана суд може при осуди на казну строгог затвора изрећи или новачку казну или конфискацију имовине.
(3) Ако је усла дела из става 1 овог члана дошло до разбијања задруге, училациће се казнили строгим затвором до петнест година и конфискацију имовине.
"Повреда добровољности чланства у задруни"
Члан 241
(1) Ко силом, озбиљном претњом или на други начин омета или спречава приступање у задругу, или ко силом или озбиљном претњом принуди да испу
шење задруге, казнице се затвором најмање три месеца или строгим затвором до пет година.
(2) Ко снажну или озбиљну претњу принудава за ступање у задругу, казнице се затвором до две године.
"Производња штетних средстава за лечење стока"
Члан 242
(1) Ко произведе ради продаже или стави у продат средстава за лечење стока или за спречавање злаца код стока и учини која су способна за њихов живот или здравље, казнице се затвором до две године.
(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана наступило узгође стока или узгође животиње у течном броју, училациће се казнили затвором најмање шест месеци.
(3) Ако је дело из става 1 и 2 овог члана учинио из неког, учинила се казни новачком казном или затвором до једне године.
Несавезно пружање ветеринарске помоћи
Члан 243
(1) Ветеринар који при пружању ветеринарске помоћи пропише или примењи очигледно неподобно средство или очигледно неправилно начин дечања или уоште несавезно поступа при лечењу и тиме про- узрокује угинуће стоке или угинуће животине у већем броју, казниће се затвором најмање шест месеци.
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинено из нехата, учинилац ће се казнити затвором од три месеца до једне године.

Преношење заражених боlesti код животиња, биља и дрвећа
Члан 244
(1) Ко не поступи по прогласима надлежног државног органа којима се нарочују мере за сабиљање или спречавање заранних боlesti код стоке, животине, дрвећа, риба, биља и дрвећа, или за сабиљање или спре- чавање штетовине код биља и дрвећа, а нарочито ко не поступи по нарочењима којима се одређују пре- гледи или одвајања стоке, или пресење или извиђања биља и дрвећа, или којима се задржаје промет обалне стоке или заранжен биља и дрвећа, и тиме проузрокује шириње заране, казниће се новчаном казном или затвором до две године.
(2) Ако је услов дела из става 1 овог члана на- ступило угинуће стоке, животине, дрвећа или риба или умирење биља у већим размерама, учинилац ће се казнити затвором најмање шест месеци.
(3) Ако је дело из става 1 и 2 овог члана учинено из нехата, учинилац ће се казнити за дело из става 1 овог члана новчаном казном или затвором до три месеца, а за дело из става 2 овог члана затвором од три месеца до две године.

Загађивање сточних храна или воде
Члан 245
(1) Ко као шкодљивом материјалу загади сточ- ку храну или воду у рекама, потокима, изворима, бунарама, штетицама или какву другу воду која служи за појед стоке или животине и тиме проузрокује опасност за живот или здравље стоке или животине, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(2) Истом казном казниће се ко као шкодљивом материјалу загади воду у рибићарима, језерима, рекама и потокима и тиме проузрокује опасност за останак риба.
(3) Ако је услов дела из става 1 и 2 овог члана наступило угинуће стоке, животине или риба у текућем броју, учинилац ће се казнити затвором најмање три месеца.

Пустошење шуме
Члан 246
(1) Ко противно прописима или наредбама државног органа воене сече или вршења шуме, или ко пок- бељује стабла или ма други начин пустошт шуму, казниће се затвором до три године.
(2) Ко у намери да себи или другом придоби општину градивну корист обогаћу у шуми или навију шуме једно или више стабала и тиме внесе штету која прецели две хиљаде динара, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(3) Ко дело из става 1 и 2 овог члана наведен у затвором најмање три месеца, а за дело из става 2 овог члана затвором најмање три месеца дана.
(4) Ако су услов дела за става 2 и 3 овог члана настали особито тешке посебности, учинилац ће се казнити строжим затвором до две године.

Незаконити лов
Члан 247
(1) Ко лови ретке или проређене врсте дивљач чији је лов забрањен, или ко лови без посебних дозво- ла одређену врсту дивљач за чији је лов потребна таква дозвола, или ко лови на начин или средставима којима се дивљач масовно укида, или ко лов див- љач за време говотеља, казниће се новчаном казном или затвором до две године.
(2) Истом казном казниће се и ко неовлашћено лови на туђем локацији и уловљену дивљач присвоји.
(3) Улов и средства за лов могу се олузети.

Незаконити рибољов
Члан 248
(1) Ко лови рибу експлоатацијом или стромо или на начин штетан за њено распољовање, казниће се новчаном казном или затвором до две године.
(2) Улов и средства за лов могу се олузети.

ГЛАВА ДВАДЕСЕТА
КРИЋИЧА ДЕЛА ПРОТИВ ДРУШТВЕЊЕ И ПРИ- БАТНЕ ИМОВИНЕ
Краљ
Члан 249
Ко тубу покретну ствар одузме другом у намери да њеним привлаченим придоби себи или другом проп- тима и приватну имовину корист, казниће се затвором најмање три месеца или строжим затвором до две године.

Тешка краља
Члан 250
(1) Ко из фабрике, рудника, радници или другог радништа украде машину, део машине или техни- чког уређаја или које важно оруђе за рад, или ко украде предмете војне оружје у већој вредности, или ко украде грађене стоке или више српске стоке, или пољопривредно оруђе за рад веће вредности, или ко украде ућу количину натиснутих и намењених за репо- делу грађанима, казниће се строжим затвором до дванаест го- дина.
(2) Истом казном казниће се учиицац ако је крађа учинила:
1) обијањем или прањањем затворених зграда, соба, каса, орница или других затворених простора;
2) од стране више лица која су се удружила за вршење крађа;
3) на нарочито опасан или држава начин;
4) од стране лица које је при себи имало какво окруже или опасно окруже ради напада или одбране;
5) за време пожара, пожаре или екстремног удеся, и
6) од стране лица које је због крађе, разбојничке крађе или разбојничтва било осуђено више пута.

Разбојничка крађа
Члан 251
Ко је на делу крађе затече, па у намеру да укреће ствар задржи употреби снагу против неког лица или претну да ће непосредно напасти на живот или тело, казниће се строгим затвором од два до две године.

Разбојничтво
Члан 252
Ко употребом снаге против неког лица или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело одузме твогу покретну ствар у намеру да њеним присвајанjem прибери себи или другом противоправну имовинску корист, казниће се строгим затвором од три до петнаест година.

Тешки службени разбојничке крађе и разбојничтва
Члан 253
Ако је разбојничка крађа или разбојничтво учинено са снагом и нема лице непосредне ванредне тешке телесног повреда нису неком лицу, или је налице лице лице живота, учиицац ће се казнићи строгим затвором најмање две године.

Уткај
Члан 254
(1) Ко у намери да себи или другом придоби правоправну имовинску корист присвои твогу покретну ствар која му је посредна, казниће се затвором.
(2) Ако ово дело учиицац ставала, казниће се затвором најмање три месеца или строгим затвором до пет година.
(3) Ко твогу покретну ствар коју је на свој испад поседа у мери да себи или другом придоби имовинску корист, казниће се почасном казном или затвором до две године.
(4) За дело из става 1 овог члана ако је утакмичена завршена имовина и за дело из става 3 овог члана закон је предузима по предлогу.

Пљачка
Члан 255
(1) Ко у погледу животних имовиница, индустријских производа, есприва или носног предмета изхвата или привредних предмета, како и у погледу других ствари дрштвене имовине од нарочитог значаја за народну привреду или снабдевање грађана наврши кражанска дела на члану 249—251 и члану 322 став 2 овог законода, ако је количина укрећених или привредних ствари тако велика вредност да она одгледује безобзирност према задрживци, казниће се строгим затвором најмање две године.
(2) Ако су улеснеле дела из става 1 овог члана наступили нарочито тешке последице за народну привреду или за снабдевање грађана, или ако је дело извршено под обичноштима које ће чини незаконит ешем, а нарочито ако је извршено у саставу групе или банде, учиицац ће се казнићи строгим затвором најмање десет година или сртном казном.
(3) Ко кућу, продуку или прекрива ствари за које вида да су прирађене кражанским делом из става 1 и 2 овог члана, казниће се строгим затвором до петнаест година.
(4) При осуди на казну тему од пет година строгог затвора, сук може учиицац делу из овог члана казнићи и коначноказном имовини.

Одузимање туђе ствари
Члан 256
(1) Ко без намере приравања имовинску корист противправнно одузме или присвоји туђу покретну ствар, казниће се наказном казном или затвором до две године.
(2) Гонење се предузима по предлогу.

Општење туђе стваре
Члан 257
(1) Ко штети, уништи или скради неупотребљивом облику ствар, казниће се новачком казном или затвором до две године.
(2) Ако је ствар велике вредности, учиицац ће се казнићи затвором најмања шест месеци или строгим затвором до пет година.
(3) За дело из става 1 овог члана гонење се предузима по предлогу, ако је општење ствар прирађено имовини.

Превара
Члан 258
(1) Ко у намери да себи или другом придоби као противправну имовинску корист докладе или причањем или приправљењем чиненица у заблуду или га одажу у заблуду и тако га незада да овај на штету своје или туђе имовине или кривични или не учиици, казниће се затвором најмање три месеца или строгим затвором до пет година.
(2) За дело из става 1 овог члана учиицац само у намери да другог општети, казниће се новачком казном или затвором до две године.
(3) Ко дело из става 1 овог члана врши у виду
вазата,
казнича се затвором најмање шест месеци или
строгим затвором до осем година.

Ситно дело краће, утaje и препаре
Члан 259
(1) Ко учини краћу или утajу ствари мале вредно-
сти или ситно препару,
казнича се новчаном казном или затвором до
шест месеци.
(2) Ако је дело из става 1 овог члана извршено
покршањем или повољним вршењем препаре или
утаје,
узненца ће се казнати затвором до три го-
дине.
(3) За дело из става 1 и 2 члана, ако је из-
вршено на штету приватне имовине, гоњене се пре-
duzima po предлогу.

Зауопштевајућа повезања
Члан 260
(1) Ко заступајући имовинске интересе неког лица
или стајајући се о његовој имовини не испуну своју
дужност или заупотреби дата му овлашћења у
немељи треба прихватити себе ли другим какву имо-
винску корист или да узети лице чије имовинске
интересе заступа или о чијој се имовини стара,
казнича се затвором најмање месец дво.
(2) Ако дело из става 1 овог члана учини стајааш
или адвоштат,
казнича се затвором најмање три месеци или
строгим затвором до пет година.

Изнуда
Члан 261
(1) Ко у намери да себи или другом прибави про-
тивправну имовинску корист својом или обилијом
препрљу први рук и другог де ше нешто учини или не учини на
штету своје или туже имовине,
казнича се затвором најмање три месеци или
строгим затвором до десет година.
(2) Ко дело из става 1 овог члана врши у виду
вазата,
казнича се строгим затвором до дванаест го-
дине.

Учена
Члан 262
(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист запрети другом да не
против њега или њему близких лица открити нешто
што би њихову чести или угрозу исказало и тиме га
привуку да нешто учини или не учини на штету своје
или туже имовине,
казнича се затвором најмање три месеца.
(2) За покушај ће се казнати,
(3) Ко дело из става 1 овог члана врши у виду
вазата,
казнича се строгим затвором до осем година.

Искоришћавање другог у службу прибављања несра-
змерне имовинске користи
Члан 263
(1) Ко за услугу коју чини неком лицу прими или
уговори за себе или другог несравнну имовинску
скорост изкоришћујући његово тешко имовинско стање,
нужну, недовољно искуство или лакомисленост,
казнича се затвором до три године и новчаном
казном.
(2) Ко дело из става 1 овог члана врши у виду
вазата,
казнича се строгим затвором до десет година
и повољном казном.

Оштећење тучних права
Члан 264
(1) Ко у намери да осујети отварање права на
ступа утушка, ужелити или одузима своју ствар
на којој други има заложно право или право укључива
и тиме га осујети,
казнича се новчаном казном или затвором до
десет година.
(2) Истом казном казнича се и ко у намери да
осујети изнцирење повероца у току принудног извр-
шења утушка, осујети или сакррије долове своје имо-
вине и тиме осујети повероца.
(3) Гоњене се предузима по предлогу.

Прикривање
Члан 265
(1) Ко ствар за коју зна да је прибављања криви-
ничких дако, или оно је за њу добијено про-
дајом или заменом, купује, прода же у заглуго, или на
други начин прибавља, прикрива или пробуна,
казнича се затвором до три године.
(2) Ко дело из става 1 овог члана учини а можа
је знати да је ствар прибављена кривичним делом,
казнича се затвором до једне године.
(3) Ко купује, продажу у заглуго или на други
начин прибавља, прикрива или пробуна предмете на-
значене у члану 249 став 1 овог законика, а знато је
или је могао знати да су ови предмети прибављени
кривичним делом,
казнича се строгим затвором до пет година.

Гоњене у случају кад је учинила у бланском односу
са осећењем
Члан 266
(1) За кривична дела из члана 249, 254 став 1 и 3,
256, 257, 258 став 1 и 3, 259, 260 став 1, 264 и 265 овог
законика, ако су учешене према браку другу, срод-
ику по крају у правој лици, брату или сестру, усо-
носцу или усвојенику, гоњене се предузима по
при-
натој тужби.
(2) Ако су дела наведене у ставу 1 овог члана
учешене према другим лицима са којима учешцава
живи у ведомачком домашносту, гоњене се предуз-
има по предлогу.

Имовина која је у погледу кривично-правне заштите
изједначена са друштвеном имовином
Члан 267
Имовина која је позелена држави, задужби или
друштвеној организацији или се код њих налог по
неком законском основу изједначаје се у погледу
кривично-правне заштите са друштвеним имовином.
ГЛАВА ДВАДЕСЕТИРАВА
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ОШИТЕ СИГУРНОСТИ ЉУДИ И ИМОВИНЕ
Довођење у опасност живота и имовине опште опасном радњом или средством
Члан 268
(1) Ко пожаром, поплавом, експлозијом, отровом или отровним гасом, моторном експлозијом, електричном или другом енергијом изазове опасност за живот људи или за имовину већег обима,
казниће се строгим затвором до десет година.
(2) Ко каквом општом опасном радњом или општом опасним средством изазове опасност за живот људи или за имовину већег обима,
казниће се затвором најмање три месеца или строгим затвором до пет година.
(3) Ко дело из става 1 и 2 овог члана учини на нехата,
казниће се затвором до три године.

Оштећење заштитних уређаја у рудницима, фабрицима и радилиштима
Члан 269
(1) Ко у рудницима, фабрицима, радионицама или срединама у којима има заштитних уређаја и тиме изазове опасност за живот људи или за имовину већег обима,
казниће се строгим затвором до осам година.
(2) Ко дело из става 1 овог члана учини на нехата,
казниће се затвором до три године.

Непрописно и неправилно извођење грађевинских радова
Члан 270
(1) Одговорно лице које при руковођењу или као руковођењу на грађеним радовима поступи противно прописима или оштећењем техничким правилима и тиме изазове опасност за живот људи или за имовину већег обима,
казниће се затвором најмање три месеца или строгим затвором до пет година.
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинено на нехата,
укиналац ће се казнати затвором до три године.

Уграђивање јавног сообраћаја
Члан 271
(1) Копрописном или неправилном вожњом, употребом несерионог возила, оштећењем мостова, путева или улице, стањањем препекра или на други начин тако угрози јавни сообраћај на мостовима, путевима и улицама за тиме доводе у опасност живот људи или имовину већег обима,
казниће се затвором најмање месец дана.
(2) Ко уграђивањем железничког, бродског или ваздухопловног сообраћаја доведе у опасност живот људи или имовину већег обима,
казниће се затвором најмање три месеца или строгим затвором до пет година.
(3) Ко дело из става 1 и 2 овог члана учини на нехата,
казниће се затвором до три године.

Несвесно вршење назова над јавним сообраћајем
Члан 272
(1) Одговорно лице коме је поверен надзор над одрживљањем путева и мостова, превозним средствима, или јавним сообраћајем, коме је поверено руковођење возњом, које несвесним вршењем своје дужности изазове опасност за живот људи или за имовину већег обима,
казниће се затвором најмање шест месеци или строгим затвором до пет година.
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинено из нехата,
укиналац ће се казнати затвором до три године.

Тешка дела против опште сигурности
Члан 273
(1) Ако је услед дела из члана 268 став 1 и 2, 269 став 1, 270 став 1, 271 став 1 и 2 и 272 став 1 овог законика наступила тешка телесна повреда или смрт неког лица или имовинска шета великих размера, укиналац ће се казнати строгим затвором.
(2) Ако је услед дела из члана 268 став 1 и 2, 269 став 1, 270 став 1, 271 став 1 и 2 и 272 став 1 овог законика наступила смрт више лица,
укиналац ће се казнати строгим затвором најмање шест месеци или строгим затвором до пет година.
(3) Ако је услед дела из члана 268 став 3, 269 став 2, 270 став 2, 271 став 3 и 272 став 2 овог законика наступила смрт неког лица или имовинска шета великих размера, укиналац ће се казнати затвором најмање шест месеци или строгим затвором до пет година.
(4) Ако је услед дела из члана 268 став 3, 269 став 2, 270 став 2, 271 став 3 и 272 став 2 овог законика наступила смрт више лица,
укиналац ће се казнати строгим затвором до петнаест година.

Непрописна предаја сообраћаја експлоатационог или заступа материјала
Члан 274
Ко противно прописима о промету експлоатационог или лако заступа материјала преда на превоз јавним сообраћајним средствима експлоатационем или лако заступа материјалем или таком материјалем или првом ко ристећи се јавним сообраћајним средствима,
казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Оштећење брани од природних непогода
Члан 275
Ко оштећи уређај или природне бране који служе као заштита од природних непогода,
казниће се новчаном казном или затвором до две године.

Уништавање, оштећивање или уклањање значајних којима се упозорава на опасност
Члан 276
Ко унизити, оштећити или уклонити нешто којим се упозорава на опасност
казниће се новчаном казном или затвором до две године.
Захтевача смешно десету шесто редовно уговорени знак за поизношење у помоћ или знак за претлег снагности, или ко телефонских знака и мере снагности, или ко злоупотреби смешно десету шесто уговорени телефонских знака.

Неотказивање опасности
Члан 278
(1) Ко благовременом пријавом оштедом органу или на други начин не предугуде да ће да отказује показавање поизношења, показавање и каже други опасности за живот људи или за живот у већег обима како је то могао да учини без опасности за себе или другог,

казниће се затвором у једне године.

(2) Ко одахињања или на други начин спречи другог у предугудом мере за отказује показавања, показавање, експлозије или каже други опасности за живот људи или за живот у већег обима,

казниће се затвором до две године.

ГЛАВА ДВАДСЕТЕДРУГА
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУЂА
Непријављивање припремања кривичног дела
Члан 279
(1) Ко зна да се припрема извршење кривичног дела за које се по закону може извршити пет година строго затвор или тешка казна, па у време као што је још било могуће спречити његово извршење то не пријави, а дело буде покушано или извршено,

казниће се затвором до две године.

(2) Ако није пријављено припремање кривичног дела за које се по закону може извршити тешка казна, учинилац ће се казнати затвором најмање шест месеци или строгим затвором до десет година.

(3) За непријављивање припремања кривичног дела из става 1 овог члана неће се казнати лице које је учинилац брачни друг, сродник по крови у правој лици, брат или сестра, усојниц или усвојеник.

Непријављивање кривичног дела или учиниоца
Члан 280
(1) Ко зна учиниоца кривичног дела за које се по закону може извршити тешка казна, или ко само зна да је тако дело извршено, па то не пријави, како од такве пријаве зависи благовремено откривање учиниоца или дела,

казниће се затвором или строгим затвором до пет година.

(2) За непријављивање неће се казнати лице које је учинилац брачни друг, сродник по крови у правој лици, брат или сестра, усојниц или усвојеник, или које је брачнац или верски исповедник учиниоца.

Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела
Члан 281
(1) Ко крије учиниоца кривичног дела или му прикривањем оруђа, тргова или на други начин помаже да не буде откривен, или ко крије осуђено лице или предузећа друге радње којима се иде затим да се не изврши казна, или да се не примењује васпитно-поправне мере или мере безбедности, 

казниће се затвором.

(2) Казна за дело из става 1 овог члана не може бити тешка ни по врсти ни по висини од казне прописане за кривично дело у погледу којег је пружена помоћ.

(3) Неће се казнати за дело из става 1 овог члана лице које је учинилац брачни друг, сродник по крови у правој лици, брат или сестра, усојниц или усвојеник.

Лажно пријављивање
Члан 282
(1) Ко пријави неко одређено лице да је учинило кривично дело за које се гони по службеној дужности, а зна да то лице није учинилац,

казниће се затвором најмање три месеца.

(2) Ко сам себе пријави да је учинило казво кривично дело, иако га није учинио,

казниће се новчаним казном или затвором до три месеца.

(3) Истом по казниће се ко пријави да је учинио кривично дело за које се гони по службеној дужности, иако зна да то дело није учинио.

Давање лажног исказа
Члан 283
(1) Сведок, вештач, преводац или тумач који пред судом, у арбитражном или управном поступку да лажни исказ,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је лажни искак дат у кривично поступку, учинилац ће се казнати затвором,

(3) Ако је лажни искак под злоцветом, учинилац ће се казнати за дело из става 1 овог члана затвором, а за дело из става 2 овог члана строгим затвором до пет година.

(4) Ако су услед дела из става 2 и 3 овог члана наступиле особено тешке последице за откривања, учинилац ће се казнати строгим затвором.

(5) Ако учиниоц добровољно опозове свој лажни искак пре него што се донесе конечна одлука, 

казниће се новчаном казном или затвором до три месеца, а може се и ослободити од казне.

Спремање доказивања
Члан 284
(1) Ко у намерци да спреми или отека доказивање закривишење, учинише, ошети или делимично или потпуно учини неупотребљивом тађу исправу,

казниће се затвором до једне године.

(2) Истом казном казниће се ко у намери из става 1 овог члана уклони, учинише, поквари, помери или премести казове гранични кленек, земљомерске знама или увите знаке веле о својим на непокретности или о праву на употребу воде, или ко у истој намери овај знак лажно постави.

Повреда тајности ислеђења, претреса или расправе
Члан 285
Ко неовлашене открива око што је сазнао у поступку ислеђења или на претресу односно расправи
Учествовање у гомилу која спречи службено лице у вршењу службене радње

Члан 290
(1) Ко учествује у гомилу људи која заједничким деловањем спречи или покуша да спречи службено лице у вршењу службене радње, или га на исти начин принуди на вршење службене радње, казниће се за само учествовање затвором до једне године.
(2) Колаова гомиле која изврши дело из става 1 овог члана, казниће се затвором до три године.

Позивање на отпор

Члан 291
(1) Ко друге позива на отпор или на непослушност према законитим одлуцима или мерама државних орга на или према службеном лику у вршењу службене радње, казниће се затвором.
(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана дошло до непропорођења или знатног отежавања спровођења законите одлуке или мере државних органа, учинилац се казниће строжим затвором до две до пет године.

Непослушност према наредби у удаљавање

Члан 292
(1) Ко се не удал је из гомиле људи којој је на подложено службено или војно лице позвало да се ради, казниће се новчаним казном или затвором до три месеца.
(2) Истом казном казниће се ко се не удал на подложен службеног службеника или војног лица које не удаљи са места на коме је задржавање забрањено.

Неучествовање у отказању опште опасности

Члан 293
Ко противно наредби на подложеном државном орга нов без оправданих разлога одбија да учествује у отказању опасности од пожара, поплаве или сличног догађаја, казниће се новчаним казном или затвором до три месеца.

Скупљање или повреда службеног печеног или знана

Члан 294
(1) Ко склине или повреди службени печат или знан који је ознака службено лице иако ради осигурања предмета или просторије, или ко без скакања или повреда печата или знана уђе у такву просторију, казниће се новчаним казном или затвором до једне године.
(2) За покушај ће се казнати.

Одузимање или уништење службеног печата или службених списа

Члан 295
(1) Ко судиме, сакрије, уништи, огнети или на друг начин учини неотрошљивим службени печат, книгу, спис или исправу која припада државној устави или претуцену или се код њих налази, казниће се затвором до три године.
(2) За покушај ће се казнати,
Лажно претстављање

Члан 296

(1) Ко се у намерама да себи или другом прибацили лажну корисну или да другом намесе лажну штету лажно претставља као службено лице или неслова-шење востре захвељене службеног или војног лица, казнице се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ко извршилаза разруху коју је овлашћено да извршили само одређено службено лице, казнице се затвором до две године.

Самовладање

Члан 297

Ко самовладало прибавили неко своје право или право за које сматра да му припада, казнице се новчаном казном или затвором до шест месеци.

Договор за извршење кривичног дела

Члан 298

Ко се са другим договори да изврши одређено кривично дело за које се по закону може изрећи пет година строгог затвора или тешка казна, казнице се затвором до зеце године.

Злочиначко удружење

Члан 299

(1) Ко организује групу или банду која има за цел јачење кривичних дела за која се по закону може изрећи пет година строгог затвора или тешка казна, казнице се затвором три месеца или строгим затвором до две године.

(2) Припадник оваке групе или банде, казнице се затвором до две године.

(3) Члан групе или банде који открије групу односно банду прет којо ишто је у њеном саставу или за њу учини неко кривично дело, ослобођени се од казне.

Израђивање и набављање оружја и средстава наме-њених за извршење кривичног дела

Члан 300

(1) Ко оружје, раскрснивајући материје или сред-ства потребна за њихово спровођење, као и отрове, за које зна да су намењени за извршење кривичног дела, израђује, набавља или другим омогућава да до њих долазе, казнице се затвором или строгим затвором до две године.

(2) Ко направи или другом уступи лажни кључ, отпирал или неко друго средство за пролазивање како зна да је намењено за извршење кривичног дела, казнице се затвором до две године.

Недозвољено државе оружја или раскрснивајућих материја

Члан 301

Ко несловашење набавља, продава или држи ору-жење или раскрснивајуће материје чије набављање или продава је озбиљно неприхватљиво, казнице се затвором до две године.

Учествовање у гомили која изврши кривично дело

Члан 302

(1) Ко учествује у гомили, у коју заједничким деловањем лиши живота неко лице, или му нанесе тешку телесну повреду, извршила насиљу, оштети имовину у већем обиму или учини друга тешка на-сиља, или која покуша да изврши овај дела, казнице се за само учествовање затвором најмање три месеца или строгим затвором до пет година.

(2) Коломоба гомиле која изврши дела из става 1 овог члана, казнице се строгим затвором до десет година.

Недозвољен прелаз преко државне границе

Члан 303

(1) Ко недозвољен прелаз границу Федеративне Народне Републике Југославије, казнице се затвором до две године.

(2) За покушај да се као незаконито пред-лађење границе Федеративне Народне Републике Ју-гославије или на друга начин систематски помаже другим да недозвољен прелаз границу, казнице се строгим затвором до пет година.

Злоупотреба знака за помоћ и за опасност

Члан 304

Ко злоупотреби знак за помоћ или знак за опа-сност или несловашење позива за помоћ у намери да изазве изласак државних органа или ватрогасне ми-лације или заустављање саобраћаја, казнице се новчаном казном или затвором до шест месеци.

Кошаке

Члан 305

(1) Ко се кошка у визу заната или ко мани дру-ге на кошак, казнице се новчаном казном или затвором до једне године и новчаном казном.

(2) Истом казном казнице се за награду став-ља на располагање просторије за кошаке или на други начин за награду омогућава кошаке.

(3) Ко се при кошци послужи лажним картама или другим обманом, казнице се строгим затвором до пет година и новчаном казном.

(4) Истом казном казнице се за кошку или омо-гувању кошку са лицима за које зна или је могао знать да је до новца за кошак дошло извршењем кривичног дела.

(5) Предмет кошака као и новци затечени при кошци одузима се.

Фалсификовање исправе

Члан 306

(1) Ко направи лажну исправу или премаћу праву исправу у намерама да са такве исправе употреби као права, или ко лажну или премаћену исправу употреби као право, казнице се затвором до две године.

(2) За покушај да се као незаконито пред-лађење границе Федеративне Народне Републике Југославије или на друга начин систематски помаже другим да недозвољен прелаз границу, казнице се строгим затвором до пет година.

(3) Ако је дело из става 1 овог члана учинено у погледу јавне исправе, тестимента, менице, цеха, јавна...
или службени књиге или друге књиге која се мора водити на основу законе, учиниће се са захтевом или строгим захтевом до две године.

Посебни случајеви фалсификовања исправа
Члан 307
Сматраће се да је грешак у исправе исправа и касниње се по члану 306 овог законика:
1) ко какву хартију, бланкет или какву другу предмет на које је неко лице ставило свој потпис неисправио подучи каквом најцентко њега има вредности да прах од нега;
2) ко другого обима о садржају исправе и овај стави свој потпис на ту исправу, држеви да се погасије под какву другу исправу или под какву другу садржај;
3) ко исправу нзад у име каког лици без његовог очланења или у име лици који не постоји;
4) ко као издавац исправе у свој потпис стави да има какав положај или чини како нема такав положај или чин или у овај има битни утисак на доказну силу исправе;
5) ко исправу начини на тај начин што неисправије употреби прави печат или знак.

Оверање неистинитог садржаја
Члан 308
(1) Ко довољењем у забаву надлежног органа учини да овај у јавној исправи, запоснука или књизи овери штога неистинито што има да служи као доказ у правном садржају.
казниће се захтевом или строгим захтевом до две године.
(2) Истом казном казниће се ко овају исправу, запоснуци или књизу употреби како зна да су неистинити.

Издавање и употреба неистинитог лекарског или ветеринарског уверења
Члан 309
(1) Лекар или ветеринар који накад неистинито лекарску односно ветеринарску уверења, јако зна да је ово неистинито,
казниће се захтевом до две године.
(2) Ко употреби неистинито лекарску односно ветеринарску уверења нако зна да је неистинито,
казниће се позивном казном или захтевом до шест месеци.

Надзорписарство
Члан 310
Ко у звао записа и за награду пружа странима правну поход које за то није очланењен,
казниће се позивном казном или захтевом до две године.

Злоупотреба везе и црвке у политичко српско
Члан 311
Везом прегласник који злоупотребује својом везом српске политичке везе у односу на своју политичко порекло,
казниће се захтевом до две године.

Противзаконити вршења обреда вешанги
Члан 312
Ко изврши обред вешанги на прописима вероисповести врете него што је закључен брак пред надлежним државним органима,
казниће се позивном казном или захтевом до две године.

Ометање верских обреда
Члан 313
Ко омета или сарачу вршење верских обреда,
казниће се позивном казном или захтевом до две године.

ГЛАВА ДВАДСЕТЕЧЕТВРИТНА
КРИЈИНАЛА ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ
Злоупотреба служебног положаја или овлашћења
Члан 314
(1) Службено лице које у намери да себи или другог прибаци какву корист или да другом намесе какву штету нискорости свој службен положај или овлашћење, прекорачи границе свој службеног овлашћења, или не изврши службену дужност,
казниће се захтевом до три године.
(2) Ако је делом из става 1 овог члана произвођена знатни негативне државне или друштвеној установи или предузећу, или повреда првих грађана,
казниће се захтевом за две године.
(3) У особито тешким случајевима дела из става 2 овог члана,
казниће се захтевом за две године.

Крштење закона од стране судије
Члан 315
(1) Судија који у намери да другом прибаци какву корист или да му намесе какву штету донесе незаконит акт или на други начин потез закона,
казниће се захтевом за две године.
(2) У особито тешким случајевима,
казниће се захтевом за две године.

Противзаконито ослобођење лица лишених слободе
Члан 316
Службено лице које противзаконито ослобођује лица лишених слободе које му је поверено на чување, иако му помогне да побегне, или му помогне да избегне,
казниће се захтевом за две године.

Несавестан рад у служби
Члан 317
(1) Службено лице које у вршењу службе очигледно алкало поступа или се свесно не придржава законових предписа службе, јако зна да у услов таквог поступка може наступити штета државној или друштвеновим установама, или да могу бити повећана права грађана,
казниће се позивном казном или захтевом до две године.
(2) Ако је усред дела из става 1 овог члана наступила манија штета за држању или друштвеноустанову или предузећу, или ако је површено неко право грађана, учинила ће се казни отвором до четири године.

Противнаконотног наплата и исплате
Члан 318
(1) Сукобено лице које од неког наплати нешто што овај није дужан платити или наплати више него што је дужан платити, казниће се затвором до две године.
(2) Истом казном казниће се и службено лице које при исплати или при предаји какве ствари млечно исплати односно преда.

Фасификат и умнеше службене исправе, књиге или списка
Члан 319
(1) Сукобено лице које у службену исправу, књигу или спису унесе невистину, или унесе какв ужак податак, или својом потписом односи службеним печатом овери службену исправу, књигу или спис са невистином сакривом, или које својом потписом односи службеним печатом омогући превиње службене исправе, књиге или списка са невистином сакривом, казниће се затвором најмање три месяца или строком затвором до две године.
(2) Истом казном казниће се и службено лице које вештачку није умнеше службену исправу, књигу или спис употребе у служби као да су истине, или које службену исправу, књигу или список умнеше, привредује, у већој мери општети или на други начин учини невострећивим.

Одмање службене тајне
Члан 320
(1) Сукобено лице које непозваном лици саопшти или преда поверљиве документе или податке које је у вршени службе самиз, а који по својим значају претстављају службену тајну, казниће се затвором до две године.
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинено у похвалу нарочито чувању документата или података, или у чувању од стране службеног лице које је у поверишта документе или податак било непреци важно упучено или одређено за њихово чување, учинила ће се казнети строком затвором до две године.
(3) У особитим тешким случајевима дела из става 2 овог члана, учинила ће се казнети строком затвором до четири године.
(4) Ако је дело из става 2 овог члана учинено из нехвате, учинила ће се казнети затвором до две године.
(5) Какзана из става 1, 2 и 3 овог члана казниће се и лице које поверљиве податке или документе саопшти или преда и после претставља службе.

Противправно присицање ствари причном вршења претрсења или свршење извршења
Члан 321
Сукобено лице које прекину претрсења ствари, просторија или лица, или причном свршења извр-
извршили, или да не изврши службену радњу коју не би ни смело извршити, 
казниће се затвором до три године.

3) Службено лице које после извршења односно неизвршења службене радње, наведене у ставу 1 и 2 овог члана, у вези с њом захтевало или прими поклоп или кроз другу корист, 
казниће се затвором до једне године.
(4) Прихваћени поклоп или измовинска корист одузеће се.

Давање мита
Члан 326

(1) Ко службеном лици учини или обез поклоп или кача другу корист да у кругу свог службеног оваљање изврши службену радњу коју не би смело извршити, или да не изврши службену радњу коју би морао извршити, или ко посредује при оваквом подмињању службеног лица, 
казниће се затвором најмање две месеца.

(2) Ко службеном лици учини или обез поклоп или кача другу корист да у кругу свог службеног оваљања изврши службену радњу коју би морао извршити, или да не изврши службену радњу коју би смело извршити, или ко посредује при оваквом подмињању службеног лица, 
казниће се затвором до две године.

(3) Лице које је дало мито може се ослободити од казне ако је од њега мито било захтевано и ако одмах после давања мита то добровољно пријави.

(4) Дати поклоп или измовинска корист одузеће се, а у случају из става 3 овог члана може се вратити лицу које је дало мито.

ГЛАВА ДВАДЕСЕТПЕТА
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ОРУЖАНИХ СИНАГА
Неизвршење и одбијање извршења наређења
Члан 327

(1) Војно лице које не изврши наређење претпостављеног које се тиче службе, 
казниће се затвором до две године.

(2) Војно лице које одбије да изврши наређење претпостављеног које се тиче службе, 
казниће се затвором.

(3) Ако су услед дела из става 1 и 2 овог члана наступе тешке последице, 
уличникаће ће се казнати строгим затвором до осам година.

(4) Ако је приликом извршења дела из става 1 и 2 овог члана уличника јутробливо сну, или је прети јутробливом опуши, 
казниће се строгим затвором.

(5) У особити тешким случајевима неизвршења или одбијања извршења наређења, или ако су дела из става 2, 3 и 4 овог члана уличника у приправном, 
мобилном или ратном стању, 
уличникаће ће се казнати строгим затвором или смртном казном.

(6) Ко изврши војно лице да не изврши наређење или да одбије да изврши наређење претпостављеног, 
казниће се затвором до две године.

Противљење претпостављеном
Члан 328

(1) Војно лице које се заједно са другим војним лицима угошћује наређење претпостављеног и неће да га изврши, или одбије да врши своју дужност, 
казниће се строгим затвором.

(2) Војно лице које се заједно са другим војним лицима организовује или по претходном договору угошћује наређење претпостављеног и неће да га изврши, или одбије да врши своју дужност, 
казниће се строгим затвором најмање пет година, а организатор строгим затвором најмање осам година или смртном казном.

(3) Ако не дође до извршења дела из става 2 овог члана, 
организатор ће се казнати строгим затвором најмање пет година, а учесници у договору строгим затвором од три до десет година.

(4) Војни стајањеви који на који ниво учестује у делу из става 1—3 овог члана, 
казниће се строгим затвором најмање десет година или смртном казном.

(5) Војни стајањеви који у случају дела из става 1 и 2 овог члана не предузме потребне мере да се успостави ред, 
казниће се строгим затвором до десет година.

Противљење стражару, стражи, патроли, дежурном или другом војном лицу које врши службу
Члан 329

 Војно лице које се против стражару, стражи, патроли, дежурном или другом војном лицу у служби, 
казниће се строгим затвором до десет година.

Принуда на повреду службене дужности
Члан 330

(1) Ко одмах или претиом да ће непосредно употребио снагу спречи војно лице у вршеше службене дужности, или га на неки начин принуди на вршење службене дужности, 
казниће се затвором до три године.

(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана наступе тешке последице или је дело учинено у приправном, 
mобилном или ратном стању, 
уличникаће ће се казнати строгим затвором до десет година.

Напад ни војно лице у вршеше службе
Члан 331

(1) Ко нападе војно лице које врши службу, 
казниће се затвором до једне године.

(2) Ако је при извршењу дела из става 1 овог члана војном лици нанесена лака телесна повреда, 
уличникаће ће се казнати затвором.

(3) Ако је при извршењу дела из става 1 овог члана војном лици нанесена тешка телесна повреда или је лициран живот, 
уличникаће ће се казнати строгим затвором најмање једну годину или смртном казном.

Бланк канцеларије за дела из члана 327—331
Члан 332

Ако је уличникац дела из члана 327, 328, 329, 330 и 331 овог законика био назначен незаконитим или грубом поступањем војног лица, 
може се бланк канцеларије, а може се и ослобо-
dати од казне.
лоставање потоњеног или мањег

(3) Ако су дела из става 1 и 2 овог члана учитељеви из некаих, учиница ће се казнати у случају из става 1 затвором до шест месеци, а у случају из става 2 затвором најмање шест месеци.

Повреда стражарске, патролне или проповедничке службе и друге сличне службе

(1) Војно лице које поступи противно прописима стражарске, патролне или проповедничке службе, службе дежурног или друге сличне службе, казниће се затвором до две године.

Повреда чувања државне границе

(1) Војно лице које вршићи службу на границама поступи противно прописима о чувању државне границе, казниће се строгим затвором до пет година.

(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана наступила тешке последице, учиница ће се казнати строгим затвором најмање две године.

(3) Ако су услед дела из става 1 и 2 овог члана наступила тешке последице, учиница ће се казнати строгим затвором најмање две године.

Непредузимање мера за заштиту војне јединице

(1) Војни старшеница који не предузима потребне мере за чување живота и здравља повредених му људи и стоке, за осигуравање и одржавање у исправном стању објеката, предмета и средстава који служе војној готовности, за уредно радњање повреданих му јединица храном, опремом или материјалом, или да се на време и уредно наводе осигуравајући разлови или обезбеђење повредених му објеката, казниће се затвором до две године.

(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана наступила тешке последице, учиница ће се казнати строгим затвором до десет година.

Избегавање војне службе онеспособањем или обманом

(1) Ко у намерама да избегне службу у војсци или да буде распоређен на непогодну дужност сам себе осакати или на други начин грешно или неправилно оне способи или дозволи другима да га тражио или при времено оне способи, као и овај ко другим, са његовим одобрењем или без одберења, у истој намери осакати или на други начин оне способи, казниће се строгим затвором до десет година.

(2) Ко у истој намери употреби лажну испису, омладину болест или поступа на други начин, казниће се затвором или строгим затвором до десет година.

(3) Ако је дело из става 1 и 2 овог члана учитељеви из некаих, учиница ће се казнати у случају из става 1 затвором до шест месеци, а у случају из става 2 затвором најмање шест месеци.

Непредузимање мера за заштиту војне јединице

(1) Војни старшеница који не предузима потребне мере за чување живота и здравља повредених му људи и стоке, за осигуравање и одржавање у исправном стању објеката, предмета и средстава који служе војној готовности, за уредно радњање повреданих му јединица храном, опремом или материјалом, или да се на време и уредно наводе осигуравајући разлови или обезбеђење повредених му објеката, казниће се затвором до две године.

(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана наступила тешке последице, учиница ће се казнати строгим затвором до десет година.

(3) Ако су дела из става 1 и 2 овог члана учитељеви из некаих, учиница ће се казнати у случају из става 1 затвором до шест месеци, а у случају из става 2 затвором најмање шест месеци.

Непредузимање мера за заштиту војне јединице

(1) Војни старшеница који не предузима потребне мере за чување живота и здравља повредених му људи и стоке, за осигуравање и одржавање у исправном стању објеката, предмета и средстава који служе војној готовности, за уредно радњање повреданих му јединица храном, опремом или материјалом, или да се на време и уредно наводе осигуравајући разлови или обезбеђење повредених му објеката, казниће се затвором до две године.

(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана наступила тешке последице, учиница ће се казнати строгим затвором до десет година.

(3) Ако су дела из става 1 и 2 овог члана учитељеви из некаих, учиница ће се казнати у случају из става 1 затвором до шест месеци, а у случају из става 2 затвором најмање шест месеци.

Непредузимање мера за заштиту војне јединице

(1) Војни старшеница који не предузима потребне мере за чување живота и здравља повредених му људи и стоке, за осигуравање и одржавање у исправном стању објеката, предмета и средстава који служе војној готовности, за уредно радњање повреданих му јединица храном, опремом или материјалом, или да се на време и уредно наводе осигуравајући разлови или обезбеђење повредених му објеката, казниће се затвором до две године.

(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана наступила тешке последице, учиница ће се казнати строгим затвором до десет година.

(3) Ако су дела из става 1 и 2 овог члана учитељеви из некаих, учиница ће се казнати у случају из става 1 затвором до шест месеци, а у случају из става 2 затвором најмање шест месеци.
Противаправо од ослобођења од службе у војсци Члан 341

(1) Ко злоупотребом свог положаја или оваљано учини да се ослобођи од дужности или да се распореди на лакшу дужност војно лице или лицо које пољеже војно обавези, учиниће се затворо најмање шест месеци или строгим затвором до десет година.

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинено из користољубља или у примарном, мобилном или ратном стању, учиниће се затворо или строгим затворо.

Самозоволјно удаљење и бекство из војске Члан 342

(1) Војно лице које самозоволјно напусти своју јединицу или службу или се по добровољном бављењу или јединици или службе не врати на дужност у одређеном року, учиниће се затворо до једне године.

(2) Ако војно лице из става 1 овог члана побегне у иностранство или се крије да би избегао службу у војсци, учиниће се строгим затвором до дванаест година.

(3) Ко напади војна лица на извршење дела из става 2 овог члана, учиниће се строгим затворо.

(4) Ако су дела из става 1—3 овог члана учинена у примарном, мобилном или ратном стању, учиниће се затворо у случају да став 1 строгим затвором до десет година, а у случају из става 2 и 3 строгим затвором до три године или смртном казни.

(5) Војни бегљак који се добровољно јави војном органу може се блаже казнили.

Избегавање поиска и прегледа Члан 343

(1) Ко се без оправданих разлога не одавно не се пости же поиску или прегледу њега, или поиску или прегледу њега, преносних или преносних средстава, зграда и других објеката, потребних оружаним снагама, или који у таквом поиску прегледу да нема позива или податке, учиниће се новчаном казном или затворо до две године.

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинено у примарном, мобилном или ратном стању, учиниће се затворо или строгим затворо до десет година.

Неприпољено стоке и возила Члан 344

(1) Ко противно законом утврђеном обавезе не приведе без оправданог разлога стоку, возило или друге преносне или преносне средстава ради његове, маневре или ради неке друге војне службе, учиниће се новчаном казном или затворо до две године.

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинено у примарном, мобилном или ратном стању, учиниће ће се затворо или строгим затворо до пет година.

Несамима израда и преузимање војног материјала Члан 345

(1) Војно лице или лице на служби у оружаним снагама које нису посебно врши поврему му службу, па услед тога оружје, мунцери, експлозив или друго бојарско средство не буду изравно на време или не одговарају одређеном квалитету, учиниће се затворо или строгим затворо до пет година.

(2) Истом казном учиниће се војно лице или лице на служби у оружаним снагама које нису посебно вршили службу према или преда предмете за свебодење, опрему или наоружање војске који не одговарају прописним условима или уговору.

(3) Ако су услед дела из става 1 и 2 овог члана наступили тешке последице, учиниће ће се казнити строгим затворо.

(4) Ако су дела из става 1—3 овог члана учинена из неких других обстава, учиниће се казни у случају из става 1 и 2 затворо до три године, а у случају из става 3 затворо или строгим затворо до пет година.

Неприпаданство или немигла односе с обавезама напредања Члан 346

(1) Војно лице које неприпадно или немигла односе на предање организације која има право на државе или предање оружја, ако изврши дело из става 1 овог члана.

(2) Руководача складишта оружја, мунцерије, експлозива и других војних средстава који не предузеће мере за њихово обезбеђење, а услед тога наступи њихово потуштање, учиниће се затворо или строгим затворо до десет година.

(3) Ако је дело из става 3 овог члана учинено у неким обстава, учиниће ће се казнити затворо до две године.

(4) Ако је дело из става 3 овог члана учинено из неких других обстава, учиниће ће се казнити затворо до две године.

(5) Ако је услед дела из става 1 и 4 овог члана наступили немигла лице из постава, учиниће ће се казни у случају из става 3 строгим затворо, а у случају из става 4 затворо до три месеци или строгим затворо до пет година.

Противозаконито расположавање повретеним оружјем Члан 347

Војно лице које присвоји, отуђи, заложи, преда другом на коришћење, општи или уступил оружје, мунцерију или друге предмете наоружаја који су му дата на употребу, учиниће се затворо или строгим затворо до пет година.

Одаљење војне тајне Члан 348

(1) Ко непозваном лице сасвим или преда право на државе документе или податке који по свој значају потенцирално дају војну тајну, учиниће се затворо до три месеца.
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено у погледу нарочито црвених документа или података, или учињено од стране лица које је у поверљиве податке или документе било нарочито упућено или одређено за њихово чување, учинак ће се казнити строгим затвором до десет година.

(3) Ако је дело из става 2 овог члана учињено у приправном, мобилизам или ратном стању, или су наступиле или могле да наступе тешке последице, учинак ће се казнити строгим затвором најмање три године или смртном казном.

(4) Ако су дела из става 1—3 овог члана учињена из нехата, учинак ће се казнити у случају из става 1 затвором до једне године, у случају из става 2 затвором, а у случају из става 3 строгим затвором до десет година.

Неовлашћени улазак у војне објекте и прављење скоца или цртежа војних објеката или оруђа

Члан 349
(1) Ко неовлашћено уве у војни објекат нако уза да је приступ забрањен, казниће се затвором до шест месеци.
(2) Ко неовлашћено прави скоце или цртеже војних објеката или оруђа, или их фотографише, казниће се затвором до три године.

Предаја непријатеља

Члан 350
Бојно лице које за време рата пређе на страну непријатеља предаја непријатељу, казниће се строгим затвором најмање две године или смртном казном.

Одбијање примања и употребе оружја у рату

Члан 351
Лице обавезано да прими оружје које за време рата или мобилизације издаде да оружје прими или да га употреби против непријатеља, казниће се строгим затвором најмање три године или смртном казном.

Неиспуњење дужности за време борбе

Члан 352
(1) Војно лице или лице на служби у оружаним снагама које за време борбе или непосредно пред борбу не испуња своју дужност, на услов да тога не ступе штете поседне за војну јединицу или за борбену ситуацију, казниће се строгим затвором.
(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана наступле тешке последице, учинак ће се казнити строгим затвором најмање две године или смртном казном.

Самоволно напуштање дужности за време борбе

Члан 353
Бојно лице које за време борбе или непосредно пред борбу самоволно или на превару напушти своју дужност, казниће се строгим затвором најмање три године или смртном казном.

Напуштање положаја противно наређењу

Члан 354
Војни старешина који противно наређењу налази се на поверљивом јединици или за него је непријатно остварено зависиће на наказ, казниће се строгим затвором.

Напуштање оштећених брода и ваздухопловна времена

Члан 355
(1) Командант ратног брода који пре него што је до краја извршио своју дужност напушти брод који је токе, као и чланови посаде који такав брод напусте пре него што је командант извршио наређење за напуштање, казниће се строгим затвором најмање три године или смртном казном.
(2) Члан после који напушти оштећени војни ваздухоплов пре него што је извршио своју дужност, казниће се строгим затвором до десет година.

Остављање непријатеља неоштетених борбених средстава

Члан 356
(1) Војно лице које допусти да непријатеља нађе у руке битно неоштетено војно снаLAGе, брод, ваздухоплов, тенк или друго војно оружје или средство, казниће се строгим затвором до десет година.
(2) Истом казном казниће се ко противно наређењу допусти да напуштају посаде у руке битно неоштетена постројења или други објекти од важности за народну одбрану.
(3) Ако су дела из става 1 и 2 овог члана учинена из нехата, учинак ће се казнити затвором најмање један месец или строгим затвором до пет година.

Савлађење борбеног мора и борбене ситуације

Члан 357
(1) Војно лице које за време борбе или непосредно пред борбу уклони, башта оружја или мундијера, шифре, нареде, старешина који формира ред или забуле, или на други начин слаби борбени морал јединице, или наноси штету борбеној ситуацији, казниће се строгим затвором најмање три године или смртном казном.
(2) Војни старешина који пре ураду потребне мере преговарањем или мањем који је за време борбе или непосредно пред борбу или страш и део од стране војничких амбиција, стара ред или забулују у јединици, или на други начин слаби борбени морал јединице, или наноси штету борбеној ситуацији, казниће се строгим затвором до десет година.
(3) Ако су услед дела из става 2 овог члана наступили тешке последице, учинак ће се казнити строгим затвором најмање три године или смртном казном.

Неосигурање војне јединице

Члан 358
(1) Војни старешина који за време рата из нехата пропусти да осигура јединицу, па услед тога наступе за њу штете поседне, казниће се строгим затвором до дванадесет година.
(2) Ако је при том војни старешина поступио са крајњом немарошку и ако су услед тога наступили за јединцу нарочито тешке последице, казниће се строгим затвором најмање три године или смртном казном.

Неновештавање војних органа у рату

Члан 359

(1) Ко за време рата или мобилизације не извести претпостављеног, старејшег или војну команду о догађају који он таласно зарахова неодложно предузимање војних мера, казниће се затвором најмање шест месеци.

(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана наступиле тешке последице, учинила ће се казнићи строгим затвором до десет година.

Неспособнање дужности при спровођењу мобилизације

Члан 360

(1) Војно или познато лице које при спровођењу мобилизације у мобилном или разном стању, противно својој дужности, након њего, не обезбеди признат, распоред и смештај мобилизованих људи стоке, превозних и других средстава, или не обезбеди снабдевање мобилизованих људи и стоке, или у њему са мобилизацијом не изврши какву другу дужност, услед чега су наступиле или су могле да наступе шtetne последице, казниће се строгим затвором до пет година.

(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана наступиле тешке последице, учинила ће се казнићи строгим затвором најмање једну годину или смртном казном.

Противзаконито одузимање ствари од убијених или ранених на бојишту

Члан 361

(1) Ко нареди или врши противзаконито одузимање ствари од убијених или ранених на бојишту, казниће се затвором.

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинено на сваки начин, учинила ће се казнићи строгим затвором до десет година.

Одговорност за кривично дело навршено по наређењу претпостављеног

Члан 362

Неће се казнићи потчињени ако учини кривично дело по наређењу претпостављеног, а то се наређење тиче службених дужности, осим ако је наређење било увршено на завршење ратног заонача или захвата другог тешког кривичног дела, или ако је потчињени знао да навршено такво наређења чини кривично дело.

У бр. 332
2 марта 1951 године
Београд
Президиум Народне скупштине
Федеративне Народне Републике Југославије
Секретар,
Миле Перунчић, с. р.
Претседник,
до Иван Рибар, с. р.

135.

На основу чл. 21 Уредбе о бродским исправама и књигама бродова трговачке морнарице ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ“, бр. 40/50, прописујем

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О БРОДСКИМ ИСПРАВАМА И КЊИГАМА БРОДОВА ТРГОВАЧКЕ МОРНАРИЦЕ ФНРЈ

Члан 1

Бродските исправе које су бродови трговачке морнарице ФНРЈ дужни имати и књиге које су дужни везивати на начин прописан овим праћенимком служе овим броховима као доказ о њиховом идентитету, а и као доказ да имају сва својства која су за њих прописана у њени наутичког и комерцијалног управљања.

Члан 2

Слака бродска испрао мора да садржи назив наредника или установе која је исправу направила, број, датум, место изданија исправе, пећат наредника или установе, као и потпис овлачећег службежника.

Странице сваке бродске книге морају бити нумерисане редним бројевима; књига мора бити пролијена и на њу стављена потписа дугачког органа у којој се називају назив књиге и број страница.

Члан 3

Подаци уписани у бродске исправе и књиге мора се носи на на који начин учинити кечитни. У њих се не смешу нанесене уписи нове речи, реченица или бројеви, којим би се шта садржај уписаних података. Погрешни уписи морају се прелазити тако да остану читли, а исправе морају имати датум, пећат и потпис службежника који их је уписао. Прави посгори морају бити прелазени.

Попис поседа

Члан 4

Попис поседа мора да садржи:
1) врсту, име и дужу припадности брода, броча и него запремину, категорију влоштаве, назив органа управљања или породично и рођено име бродовладника и брода и њихове селишта, односно пребивалиште, привлачни број чланова поседа, датум и место називања;
2) породично и рођено име слаког лица запосленог на броду, са ознаком квалifikације и својство у коме је запослен, место и година рођења, место пребивалишта, датум и број исправе о укривању и назва органа који је та исправа направа, уједно упознао, потпис поседника и чланова поседа, потпис луначког органа, односно дипломатско-конзулатског преставництва ФНРЈ о укривању или некривењу чланка поседа. Уколико се укривање не врши на основу прописаних радних услова, у попис поседа се уписује и кратак садржај уговора о уписавању;
3) потврду домашнег луначког органа или дипломатско-конзулатског преставництва ФНРЈ у дуци из које је брод исплаћене, са назначењем за коју је дужу отпложен, да ли је отплата некриви или прелаз, здравствено стање дуке, место и датум потврде.