Information on the handling of the criminal case against E. Lykov from the competent agencies in the Republic of Belarus

General information

Procedures for detaining crime suspects

When a regional law enforcement agency receives a report that a crime has been committed, the requisite steps are promptly taken by its staff to identify the parties involved. At the initial stage of crime investigation, steps are taken to collect material evidence, identify possible witnesses and uncover information pointing to the perpetrator.

The alleged perpetrator of the crime is arrested. In accordance with article 11 of the Code of Criminal Procedure, no one may be arrested, without lawful grounds, on suspicion of committing a crime.

Under article 110 of the Code, directly after the person under arrest is brought to the criminal investigation unit by the officer who made the arrest, a report is drawn up. It indicates the grounds, place and time (hour and minute) of the arrest, the results of the body search and the time at which the report was produced.

The person under arrest is shown the report and informed of the rights set out in article 41 of the Code of Criminal Procedure, including the right to call upon defence counsel and give evidence in his or her presence. These steps are noted down in the report, which is signed by the reporting officer and the person under arrest.

Within three hours of the time the person is brought to the criminal investigation unit, the investigating authorities and the procurator must decide either to keep the person in police custody, for which purpose an order must be issued, forming the legal basis for short-term detention in the premises and under the conditions prescribed by law, or to release the person. The order is shown to the person under arrest.

Procedures for applying the death penalty

Article 24 of the Constitution states that everyone has the right to life. The State is to protect the lives of individuals from any unlawful attacks. Until its abolition, the death penalty may be applied, in accordance with the law, as an exceptional form of punishment for particularly serious crimes, and only by verdict of a court of law.

Through this constitutional provision, the inalienable right of all persons to life and the duty of the State to protect the lives of individuals from unlawful attack have been proclaimed in Belarus. It was in the interests of guaranteeing the human right to life that the Constitution permitted the death penalty to be applied, while at the same time underlining the exceptional and provisional nature of this measure.

According to article 8, paragraph 1, of the Constitution, Belarus acknowledges the primacy of the universally acknowledged principles of international law and ensures the concordance of its laws with them.
The Universal Declaration of Human Rights proclaimed the right to life as the primordial right of each individual (art. 3). This right is also enunciated and guaranteed in other international instruments.

Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which Belarus has ratified, states, inter alia, that every human being has the inherent right to life and that that right must be protected by law. No one may be arbitrarily deprived of his life. In countries that have not abolished the death penalty, the sentence of death may be imposed only for the most serious crimes, in accordance with the law in force at the time of the crime’s commission (paras. 1 and 2).

The Covenant states that the death penalty must be an exceptional measure and that its imposition is justified only for the most serious crimes and for a limited group of individuals. It also underscores the determination of States to abolish the death penalty and supports the evolution of their legislation in this direction.

These international instruments underscore the exceptional as well as the provisional nature of the death penalty, reflecting the modern approach to its use, and the determination of States to gradually abolish its application.

The commitment of Belarus to the worldwide trend towards gradual abolition of capital punishment may be observed in the evolution of its criminal legislation.

Article 59 of its Criminal Code permits the application, as an exceptional measure, and pending its abolition, of the death penalty: execution by firing squad for certain particularly serious crimes involving the deliberate taking of human life under aggravating circumstances.

However, the death penalty may not be imposed on a person who commits a crime while under the age of 18; women; and men aged 65 or over when the sentence is handed down.

The death penalty may be commuted to life imprisonment through a petition for clemency.

In fact, therefore, the legislation of Belarus sets more severe limitations upon the use of the death penalty than does article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

The legal situation of persons sentenced to death and the procedure for carrying out a death sentence are governed by chapter 22 of the Penalties Enforcement Code.

*Legal situation of persons sentenced to death* (article 174 of the Code)

1. Persons sentenced to death are detained under heightened security in individual cells. They perform the same duties and have the same rights as those of all persons being held in detention centres to serve their sentences, although death row prisoners do not have the right to take exercise.

2. After the sentence has become enforceable, death row prisoners have the right to:
   - Appeal for clemency in the manner prescribed by law;
   - Meet with a lawyer or other persons having the right to provide legal assistance, without restriction on the length or number of visits;
   - Receive and send letters with no restrictions;
   - Have one brief meeting a month with close relatives;
Receive one parcel or delivery every three months, in accordance with the regulations set by the prison administration, obtain in the course of a month food products by cashless settlement and other essential items with cash from their personal accounts, including monies received by postal order, in the amount set for persons held in high security prisons;

Make formal arrangements for the legal validity of essential civil, legal, marital and family relationships;

Meet with members of the clergy;

Receive medical care as needed.

Procedure for carrying out the death penalty (article 175 of the Penalties Enforcement Code)

1. When a death sentence becomes enforceable, it is carried out following receipt of an official communication certifying that appeals lodged under supervisory procedures and petitions for pardon have been denied.

2. The death penalty is carried out in private, by firing squad. When several condemned prisoners are to be put to death, each execution is carried out separately, with no other prisoners sentenced to death being present.

3. The death penalty is carried out in the presence of the procurator, a representative of the facility in which the sentence is being implemented and a physician. The procurator may authorize other persons to be present at the execution in exceptional cases.

4. A death certificate is drawn up by the physician. A report is drafted on the enforcement of the sentence.

5. The prison administration is obliged to inform the court which delivered the sentence that it has been enforced, and the court notifies a member of the person’s immediate family. The corpse is not surrendered for burial, and no information is provided on the place of burial.

Stay of execution of the death penalty (article 176 of the Penalties Enforcement Code)

1. Should signs of psychiatric disorder (illness) be observed in a person condemned to death, the prison administration must arrange for a medical examination by a team of three medical specialists, and a report on the examination must be produced.

2. If it is determined that the convicted person is suffering from a psychiatric disorder (illness) that prevents him or her from understanding his or her actions, the death penalty is not carried out and the report on the medical examination is sent to the court that handed down the sentence.

3. The court pronounces a stay of execution of the convicted person referred to in paragraph 2 of this article and orders compulsory restraint and treatment measures in accordance with the Criminal Code.

4. If the convicted person’s mental health is restored, the court that handed down the death sentence determines whether it should be carried out or replaced by another form of punishment.

The criminal case against E. Lykov

Eduard Yevgenevich Lykov: Born 15 March 1960, in Moscow, Russian Federation, Belarusian citizen, secondary school education, divorced, no fixed residence, numerous prior convictions, most recently on 1 October 2008, to two and a half years’
imprisonment in conformity with article 206, paragraph 2, article 73, paragraph 1 and article 107 of the Criminal Code.

Mr. Lykov was arrested on 22 September 2011 on strong suspicion of having committed the crime described in article 139, paragraph 2 (2), of the Criminal Code (deliberate murder of a person known to be a minor, elderly or defenceless). The basis for the criminal case against E. Lykov was the discovery, on 18 September 2011, of the corpse of N.T. Grigorenko (born 1937), exhibiting signs of foul play.

On 30 September 2011, Mr. Lykov was sentenced to pretrial detention as a preventive measure.

The investigation showed that from 1 to 3 p.m. on 18 September 2011, in a shed in the yard at 10 Vokzal Street, Zhdanovich village, Minsk district, Mr. Lykov had a number of drinks with the elderly Ms. Grigorenko (born 1937). He subsequently quarrelled with her and struck her on the head at least six times with a metal pipe with intent to kill, causing serious bodily injuries of which Ms. Grigorenko died on the spot. After murdering Ms. Grigorenko, Mr. Lykov stole 150,000 Belarusian roubles from her jacket pocket.

Investigative work likewise confirmed Mr. Lykov’s involvement in four other murders.

It was thus established that from 6 p.m. on 9 October 2002 to 6 a.m. on 10 October, Mr. Lykov was in the home of V.P. Gladkov and R.I. Gladkova at No. 19, Kirsh village, Minsk district. After having had a number of drinks there, Mr. Lykov became hostile towards Mr. Gladkov, got into an argument with him and landed several blows on his head and body with his fists, with a block of wood and with an article designed for ironing clothes. When Mr. Gladkov’s mother, Ms. Gladkova, attempted to separate them, Mr. Lykov stabbed her at least eight times, injuring the vital organs, and Ms. Gladkova died of these mortal wounds on the spot. These acts were carried out with particular cruelty, in the knowledge that to deliberately murder Mr. Gladov’s own mother before his very eyes would cause him untold pain and suffering. Then, for the purpose of concealing the murder of Ms. Gladkov, Mr. Lykov deliberately hit Mr. Gladkov on the head with a hatchet at least five times, inflicting such mortal wounds that Mr. Gladkov died on the spot.

It has also been established that sometime in the first half of June 2004, but not before 10 June, at No. 4, apartment 17, Novaya Gozha village, Grodnensky district, at around 4 p.m., Mr. Lykov, having had several drinks with A.I. Fondov, struck him at least 14 times with a hatchet and a knife, showing hostility, particular cruelty and an intent to kill. The wounds were inflicted on vital organs (head, spine), causing injuries of which Mr. Fondov died on the spot. Afterwards, in order to cover up the killing, Mr. Lykov dismembered the corpse, loaded it onto a cart, carried it off into the forest and buried it.

It has been established that on the evening of 19 March 2011, at No. 4, apartment 17, in Novaya Gozha village, Grodnensky district, Mr. Lykov, in a drunken state after having several drinks with S.V. Kashperova, deliberately struck her no less than five times with a dumbbell and a knife, with intent to kill, hitting the vital organs (head, spine). He then pulled a strip of cloth around the victim’s neck, inflicting grave bodily injuries from which Ms. Kashperova died on the spot.

During the pretrial investigations and trial proceedings, Mr. Lykov freely admitted that he was guilty of the above-mentioned crimes.

His account of the specific circumstances of the crimes was confirmed by the testimony of investigators and experts, by a review of the evidence at the scene of the crimes and by the findings of crime experts, geneticists, biologists and forensic scientists.
As part of the investigations concerning Mr. Lykov, a barrage of clinical, psychiatric and psychological tests was carried out by court order. According to the findings, he is suffering from no permanent or temporary psychiatric disease or disorder, mental retardation or mental illness, he is fully aware of and responsible for his actions and is capable of standing trial. At the time when the acts in question were committed, he was fully aware of what he was doing and in control of his actions.

At all stages of the preliminary investigation, Mr. Lykov was accorded the services of court-ordered counsel. The Office of the Procurator monitored the legality of the pretrial investigations. No evidence of infringement of the legislation on criminal procedure was uncovered.

No signs of psychological pressure on Mr. Lykov by the persons interrogating him or other persons were discovered.

Mr. Lykov was charged with multiple offences under article 139, paragraph 2 (2), (6), (8), (10) and (16); article 139, paragraph 2; and article 205, paragraph 2, of the Criminal Code in relation to five cases of homicide with aggravating circumstances and robbery.

On 21 December 2012, the criminal case against Mr. Lykov was referred to the Office of the Procurator for action by the courts.

On 25 November 2013, Mr. Lykov was sentenced by the criminal chamber of the Minsk regional court, under article 205, paragraph 2, in conjunction with article 65, paragraph 2, of the Criminal Code, to 2 years’ imprisonment, and for the multiple offences envisaged in article 139, paragraph 2 (2), (6), (8), (10) and (16), of the Criminal Code, to the ultimate penalty.

The court convicted Mr. Lykov of the premeditated and illegal taking of the life (murder) of a person known to be elderly, a person who was merely fulfilling her civic duty; a murder that was committed with particular cruelty, for the purpose of concealing another crime, by a repeat offender in the commission of murder and theft (robbery).

The court’s finding of Mr. Lykov as guilty of these crimes is based on the evidence amassed, which was comprehensively and thoroughly reviewed during the trial and pronounced admissible and reliable.

Under article 72, paragraph 4, of the Criminal Code, by which a less severe penalty is absorbed into a stronger one, Mr. Lykov was condemned to the ultimate penalty – capital punishment.

Based on the findings of clinical, psychiatric and psychological examinations carried out by court order, Mr. Lykov was pronounced cognizant of his actions.

The court of first instance that processed the case found no signs of the breach of any of the legislative provisions on criminal procedure, which ensure that the right of due process is upheld, including the provisions regulating the grounds and conditions for detention of the suspect, the use of pretrial detention as a preventive measure and the prolongation of pretrial detention.

The court proceedings in the criminal case were held in open court.

The Minsk regional court’s verdict regarding Mr. Lykov did not enter into effect because it was appealed by the defendant and his counsel to a higher court.

In view of this appeal, the Supreme Court is to rule on whether this verdict was lawful and well founded.
The Supreme Court is scheduled to consider the criminal case against Mr. Lykov at 9.30 a.m. on 15 April 2014.
The Permanent Mission of the Republic of Belarus to the United Nations Office and other International Organizations at Geneva presents its compliments to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and in a view of the letter Ref. UA Belarus (2012) G/SO 214 (3-3-16) G/SO 214 (33-27) G/SO 214 (53-24) BLR 1/2014 of 8 January 2014 has the honour to forward the enclosed detailed information (in Russian) provided by the Belarusian competent authorities regarding the case of Mr. Eduard LYKOV, to the kind attention of the relevant thematic mandates as follows:

Ms. Gabriela KNAUL, Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers;
Mr. Christof HEYNS, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; and
Mr. Juan E. MENDEZ, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

The Permanent Mission of the Republic of Belarus avails itself of this opportunity to renew to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights the assurances of its highest consideration.

Enclosure: 7 pages

Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights
Geneva
Информация компетентных органов Республики Беларусь в отношении рассмотрения уголовного дела в отношении Э.Лыкова

Информация общего характера

Порядок задержания подозреваемых в совершении преступлений.

При получении сообщений в территориальные органы внутренних дел о совершенном преступлении личным составом незамедлительно принимаются необходимые меры по установлению лиц, к ним причастных. Проводимые мероприятия на первоначальном этапе раскрытия преступлений направлены на сбор вещественных доказательств, установление возможных свидетелей и очевидцев преступления, а также непосредственно на получение информации в отношении лица его совершившего.

Подозреваемое в преступлении лицо задерживается. При этом в соответствии со ст.11 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления при отсутствии на то законных оснований.

В соответствии со ст.110 УПК немедленно после доставления задержанного в орган уголовного преследования должностным лицом, осуществлявшим фактическое задержание, составляется протокол, в котором указываются основания, место и время фактического задержания (с указание часа и минут), результаты личного обыска, а также время составления протокола.

Протокол объявляется задержанному и при этом разъясняются предусмотренные ст. 41 УПК права, в том числе право пригласить защитника и дать показания в его присутствии, что отмечается в протоколе. Протокол подписывается лицом его совершившим, и задержанным.

Орган дознания, следователь, прокурор в течение трех часов с момента доставления подозреваемого и орган уголовного преследования принимают решение о задержании, о чем выносится постановление, которое является правовым основанием для кратковременного содержания под стражей задержанного в местах и на условиях, предусмотренных законом, либо принимают решение об освобождении задержанного. Постановление объявляется задержанному.

Порядок применения исключительной меры наказания

В статье 24 Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств. Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда.

Данная норма Конституции впервые в Беларуси закрепила неотъемлемое право каждого человека на жизнь и обязанность государства обеспечивать защиту человеческой жизни от любых противоправных посягательств. В целях обеспечения защиты права человека на жизнь
Конституция допустила применение наказания в виде смертной казни, указав одновременно на его исключительный и временный характер.

Согласно части первой статьи 8 Конституции Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.

Всеобщая декларация прав человека в качестве приоритетного права каждого человека провозгласила право на жизнь (статья 3). Это право провозглашено и гарантировано другими международными актами.

В статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Беларусью, в частности, предусмотрено, что право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. В странах, которые не отменили смертную казнь, смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время совершения преступления (пункты 1, 2).

Пактом установлено, что смертная казнь должна носить исключительный характер, ее применение оправдано лишь за самые серьезные преступления и при ограниченном круге лиц, в отношении которых это наказание может быть применено. В Пакте также закреплено стремление государств к отмене этого наказания и поддержано развитие их законодательства в данном направлении.

Данные международные соглашения закрепляют не только исключительный, но и временный характер смертной казни, что отражает сложившиеся подходы к оценке этого наказания и свидетельствует о последовательном стремлении государств к постепенному отказу от его применения.

Приверженность Беларуси мировым тенденциям, направленным на постепенный отказ от смертной казни, прослеживается на процессе развития национального уголовного законодательства.

В соответствии со ст. 59 Уголовного кодекса Республики Беларусь в качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – расстрел за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах (до отмены смертной казни).

При этом смертная казнь не может быть назначена:
лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет;
женщинам;
mужчинам, достигшим к дню постановления приговора шестидесяти пяти лет.

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным заключением.

Таким образом, в национальном законодательстве установлено более жесткое ограничение применения смертной казни, чем того требует ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Правовое положение осужденных к смертной казни и порядок
исполнения наказания в виде смертной казни регламентируется главой 22
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее – УИК).
Правовое положение осужденных к смертной казни (статья 174 УИК):
1. Осужденные к смертной казни содержатся под усиленной охраной в
отдельных камерах, выполняют обязанности и имеют права, установленные
для лиц, содержащихся в местах исполнения мер пресечения в виде
заключения под стражу. Прогулка этой категории осужденных
не предоставляется.
2. После вступления приговора в законную силу осужденные к
смертной казни имеют право:
обратиться в установленном законом порядке с ходатайством
о помиловании;
иметь свидания с адвокатами и иными лицами, имеющими право
на оказание юридической помощи, без ограничения их продолжительности
и количества;
получать и отправлять письма без ограничений;
иметь одно краткосрочное свидание с близкими родственниками в
месяц;
получать одну посылку или передачу один раз в три месяца в порядке,
устанавливаемом администрацией учреждения, приобретать на протяжении
месяца по безналичному расчету продукты питания и предметы первой
необходимости на денежные средства, имеющиеся на их лицевых счетах,
в том числе полученные по почтовым переводам, в размере, установленном
для лиц, содержащихся в тюрьмах на строгом режиме;
оформлять в установленном законом порядке необходимые
гражданские-правовые и брачно-семейные отношения;
иметь свидания со священнослужителем;
получать необходимую медицинскую помощь.
Порядок исполнения смертной казни (статья 175 – УИК):
1. Притвор к смертной казни, вступивший в законную силу,
обращается к исполнению после получения официального сообщения об
отклонении жалоб, направленных в порядке надзора, и ходатайства о
помиловании.
2. Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение
смертной казни в отношении нескольких осужденных
производится отдельно относительно каждого и в отсутствие других
осужденных к смертной казни.
3. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор,
представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач.
По решению прокурора в исключительных случаях при исполнении
смертной казни допускается присутствие и других лиц.
4. Смерть осужденного констатируется врачом. Об исполнении
приговора составляется акт.
5. Администрация учреждения, в котором исполняется смертная казнь,
обязана уведомить об исполнении приговора суд, постановивший его,
а суд извещает одного из близких родственников. Тело для захоронения не выдается, о месте захоронения не сообщает.

Приостановление исполнения смертной казни (статья 176 - УИК):
1. При обнаружении у осужденного к смертной казни признаков психического расстройства (заболевания) администрация учреждения организует его медицинский осмотр комиссией в составе трех врачей-специалистов, о чем составляется протокол.
2. В случае установления психического расстройства (заболевания), лишающего осужденного возможности отдавать себе отчет в своих действиях, приговор к смертной казни в исполнение не приводится и протокол медицинского осмотра направляется в суд, постановивший приговор.
3. В отношении осужденного, указанного в части 2 данной статьи, суд приостанавливает исполнение приговора к смертной казни и решает вопрос о назначении осужденному принудительной меры безопасности и лечения в порядке, установленном Уголовным кодексом Республики Беларусь.
4. В случае выздоровления осужденного вопрос о применении к нему смертной казни или возможности замены ее другим наказанием решается судом, постановившим приговор.

Информация в отношении рассмотрения уголовного дела Э.Лыкова

Эдуард Евгеньевич Лыков, 15 марта 1960 года рождения, уроженец г.Москвы Российской Федерации, гражданин Республики Беларусь, со средним образованием, разведенный, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый ранее неоднократно судимый, последний раз по приговору от 1 октября 2008 года по части 2 статьи 206, части 1 статьи 73, статье 107 Уголовного кодекса Республики Беларусь на 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Э.Лыков задержан 22 сентября 2011 года по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии). Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Э.Лыкова послужил факт обнаружения 18 сентября 2011 года с признаками насильственной смерти группа Григоренко Н.Т., 1937 года рождения.

30 сентября 2011 года в отношении Э.Лыкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием установлено, что Э.Лыков 18 сентября 2011 года в период с 13 до 15 часов в хозяйственно-простореньке во дворе дома №10 по ул.Вокзальной в поселке Ждановичи Минского района в ходе ссоры с престарелым Григоренко Н.Т. (1937 года рождения) после совместного распития спиртных напитков, с целью убийства нанес
потерпевшему не менее 6 ударов металлической трубой по голове, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых Григоренко Н.Т. скончался на месте преступления. После совершения убийства Э.Лыков похитил из кармана куртки Григоренко Н.Т. 150 000 белорусских рублей.

В результате следственных мероприятий также установлена причастность Э.Лыкова еще к четырем убийствам.

Так, было установлено, что Э.Лыков в период с 18 часов 9 октября 2002 года до 6 часов 10 октября 2002 года, находясь в доме №19 в деревне Кирши Минского района по месту жительства потерпевших Гладкого В.П. и Гладкой Р.И. на почве личных непризнанных отношений в процессе ссоры с Гладким В.П. после совместного распития спиртных напитков нанес последнему несколько ударов кулаками, деревянным поленом и предметом, предназначеным для гладких белья, по голове и тулowiщу. Мать Гладкого В.П. – Гладкая Р.И. попыталась разнять держащихся. Тогда Э.Лыков с целью умышленного убийства в присутствии Гладкого В.П., действуя с особой жестокостью, осознавая, что причиняет последнему особые муки и страдания, совершав на его глазах убийство матери, нанос Гладкой Р. И. не менее 8 ударов ножом по телу, в том числе и в жизненно важные органы, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых Гладкая Р. И. скончалась на месте преступления. После этого Э.Лыков с целью умышленного убийства для сокрытия убийства Гладкой Р. И. нанес Гладкому В. П. не менее 5 ударов топором по голове, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых Гладкий В. П. скончался на месте преступления.

Установлено также, что Э.Лыков в один из дней первой половины июня 2004 года (не ранее 10 июня 2004 года) около 16 часов в квартире №17 дома №4 в деревне Новая Гожа Гродненского района в ссоре на почве личных непризнанных отношений после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим Фондовым А.И. с целью убийства с особой жестокостью нанес последнему не менее 14 ударов топором и ножом в жизненно важные органы (голову, спину), причинив телесные повреждения, от которых Фондов А.И. скончался на месте преступления. После совершения убийства с целью его сокрытия Э.Лыков расчлененный труп Фондова А.И. и вывез на тележке в лес, где закопал.

Установлено, что Э.Лыков 19 марта 2011 года в вечернее время в квартире №17 дома №4 в деревне Новая Гожа Гродненского района в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшей после совместного распития спиртных напитков ссоры с Камперовой С.В. с целью умышленного убийства нанес ей не менее 5 ударов металлической гантелью и ножом в жизненно важные органы (голову, спину), после
чего затянул на шее потерпевшей кусок материи, причинив ей тяжкие телесные повреждения, от которых Кашперова С.В. скончалась на месте преступления.

В ходе предварительного и судебного следствия обвиняемый Э.Лыков полностью признавал свою вину в совершении перечисленных преступлений.

Его показания о конкретных обстоятельствах совершенных преступлений подтверждены показаниями свидетелей и экспертов, результатами осмотров и проверки показаний Э.Лыкова на местах происшествий, выводами проведенных по делу криминалистических, генетических, биологических и судебно-медицинских экспертиз.

В ходе следствия в отношении Э.Лыкова проведены комплексные стационарные судебные психолого-психiatricesкие экспертизы. Из их заключений следует, что он хроническим психическим заболеванием, слабоумием, временным расстройством психики или болезненным состоянием психики не страдает. По своему психическому состоянию Э.Лыков мог сознавать значение своих действий и руководить ими, мог самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе. В периоды времени инкриминируемых деяний он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

На всех стадиях предварительного следствия Э.Лыкову обеспечено обязательное участие защитника. Надзор за соблюдением законности при производстве предварительного следствия осуществлялся Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. Фактов нарушения уголовно-процессуального законодательства не установлено.

Признаков психологического давления на Э.Лыкова со стороны допрашивающих или иных лиц не выявлено.

По совокупности преступлений Э.Лыкову предъявлено обвинение по пунктам 2, 6, 8, 10, 16 части 2 статьи 139, части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь в совершении пяти убийств при отягчающих обстоятельствах и кражи.

21 декабря 2012 года уголовное дело в отношении Э.Лыкова передано в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для направления в суд.

25 ноября 2013 года по приговору судебной коллегии по уголовным делам Минского областного суда Э.Лыков осужден по части 2 статьи 205 с применением части 2 статьи 65 Уголовного кодекса Республики Беларусь на два года лишения свободы и по совокупности преступлений, предусмотренных пунктами 2, 6, 8, 10, 16 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь к исключительной мере наказания.
По приговору суда Лыков Э.Б. признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве) заведомо престарелого, совершенного с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления, лица, выполнившего свой общественный долг, лицом, ранее совершившим убийство, тайном похищении имущества (краже), совершенной повторно.

Выводы суда о виновности Э.Лыкова в инкриминированных преступлениях основаны на совокупности доказательств, которые полно и всесторонне исследованы в судебном заседании, проверены на предмет допустимости и признаны достоверными.

В соответствии с частью 4 статьи 72 Уголовного кодекса Республики Беларусь путем поглощения менее строгого наказания более строгим Э.Лыкову окончательно назначена исключительная мера наказания – смертная казнь.

На основании заключения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы Лыков признан вменяемым в отношении содеянного.

Нарушения требований уголовно-процессуального закона, в том числе регламентирующих порядок и основания задержания подозреваемого, применения мер пресечения в виде заключения под стражу и ее продления, обеспечивающих соблюдение права подозреваемого и обвиняемого на защиту, судом первой инстанции при рассмотрении дела не установлены.

Судебное разбирательство уголовного дела проходило в открытом судебном заседании.

Приговор Минского областного суда в отношении Э.Лыкова не вступил в законную силу ввиду обжалования его обвиняемым и защитником в кассационном порядке.

Законность и обоснованность вынесенного приговора будут проверены в Верховном Суде Республики Беларусь по кассационной жалобе Э.Лыкова.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Э.Лыкова в Верховном Суде Республики Беларусь назначено на 9 часов 30 минут 15 апреля 2014 года.