THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND STRICT LIABILITY OF FOOTBALL CLUBS FOR THE BEHAVIOR OF SPECTATORS AT UEFA COMPETITIONS

Ilia A. Vasilyev
St. Petersburg University, St. Petersburg, Russia

Article info
Received – 2021 March 30
Accepted – 2021 June 20
Available online – 2021 September 20

Keywords
Strict liability, behavior of spectators, clubs’ liability, disciplinary liability, football, competitions, UEFA, the principle of proportionality,mitigating circumstances, aggravating circumstances, law enforcement practice

The subject. This article is devoted to the content of the principle of proportionality in disputes about the strict liability of football clubs for the behavior of spectators. The proportionality means that the sanction corresponds to the offense and it has two dimensions. Firstly, the more serious the offense is the higher the sanction should be. Secondly, proportionality protects sport from unreasonably low sanctions while the violation is serious.

The purpose of the study is the content of the principle of proportionality: the use of related principles of sports jurisprudence, exceptional circumstances (mitigating and aggravating) in the practice of applying clubs’ strict liability for spectators’ behavior in UEFA competitions over the period 2007-2021. Liability without fault increases the value of investigating the factual circumstances of a dispute. The broad discretion of the bodies raises the question of the validity of the choice of aggravating circumstances or the refusal of mitigating circumstances.

Therefore, the jurisdictional authority in each specific dispute must search for exceptional circumstances thereby fulfilling the principle of proportionality. The second important nuance of strict liability in the UEFA regulations is the difference in the interconnection between violations and sanctions. In some articles, the sanction is predetermined. It is possible to reduce such a sanction only in the presence of an exceptional circumstance and to increase it in the presence of an aggravating circumstance. Separately considered, in conjunction with the principle of proportionality, other principles: principles of predictability of sanctions, equal treatment, the precedent value of decisions on similar disputes (stare decisis).
1. Введение

Спортивная ответственность (в английском языке — «disciplinarian ответственность» в силу ее происхождения из отношений прямого или косвенного членства в спортивных ассоциациях и организациях) 1990-х гг. существует в двух возможных видах. Первый — ответственность, которую можно назвать классической, как обязывающей орган по разрешению споров установить наличие вины субъекта спорта в содеянном. Второй вид — строгая ответственность (strict liability), используется при некоторых нарушениях антивидового регулирования (предполагает перенос бремени доказывания отсутствия вины или халатности либо незначительной вины или халатности), определенных проступках в мотоспорте (когда субъекту спорта регламентом международной федерации не предоставлялось право доказать отсутствие вины), манипулировании офици-
альными лицами результатами матчей в футболе (клуб отвечает за воздействие своего официального лица на результат)\(^4\), а также при определении субъекта ответственности за поведение болельщиков в футболе и водном поло (клубы и национальные федерации всегда отвечают за поведение своих болельщиков – даже в отсутствии вины)\(^6\). Последний вариант строгой ответственности отличается от других основанием возникновения. В качестве такового выступают действия третьих лиц, не являющихся должностными лицами клуба. Мы в течение последних семи лет последовательно отслеживаем практику Союза европейских футбольных ассоциаций (далее – УЕФА) по составам строгой ответственности (дисциплинарное поведение – ст. 14 Дисциплинарного регламента УЕФА; неприемлемое поведение болельщиков – ч. 2 ст. 16 названного регламента) и можем констатировать существующую неоднозначность обоснования юрисдикционными органами УЕФА (контрольно-дисциплинарной и этической комиссией УЕФА, апелляционной комиссией) и Спортивным арбитражным судом (далее – CAS, Спортивный арбитраж) выбирамой спортивной санкции и определения ее размера.

Одним из центральных критериев надлежащего, справедливого спортивного правоприменения является принцип соразмерности (proportionality), означающий, что санкция не может быть явно и значительно несоразмерной содеянному (evidently and grossly disproportionate)\(^5\). Данный принцип в спортивной дисциплине небезосновательно причисляется к общетеоретическим принципам, наряду с предсказуемостью (predictability) и равным обращением (equal treatment) [1, p. 30]. Принцип соразмерности называют и проявляют справедливость права: поиском баланса между конкурирующими интересами, не забывая об уровне воздействия, которое будет оказано на нарушителя [2, с. 487]. Соразмерность обусловливает и необходимый уровень негативной санкционной политики, когда нарушение сопровождается не соответствующей ему низкой санкцией. Содержание «явной и значительной несоразмерности» должно формулироваться при разрешении спора в каждом конкретном случае на основании установленных субъективных и объективных обстоятельств совершенного нарушения, включая те из последних, которые могут быть квалифицированы как смягчающие или отягчающие. Обращаясь к Дисциплинарному регламенту УЕФА, мы находим именно такую формулу в положениях ст. 23\(^7\). Наряду с этим возникает вопрос об обязанности юрисдикционного органа и спортивного арбитра соответствия собственной правоприменительной практике в целях соблюдения принципа равного обращения (equal treatment). Следуя процессуальным регламентам, ни юрисдикционные органы, ни арбитраж не связаны своей практикой для принятия решений. Ответить на этот вопрос утвержденно не представляется возможным и на основании практики УЕФА [3, с. 62] или CAS [4, p. 45]. В то же время спортивный правоприменитель и не рискует прямо проигнорировать принцип равного обращения к субъектам спорта, привлекаемым к строгой ответственности. Правомерность проведения аналогии между конкретными ситуациями нарушений болельщиков остается на усмотрение вышеназванных органов по разрешению споров, чем легализуется формальное применение equal treatment – в зависимости от фактических обстоятельств дела (case-by-case basis)\(^8\), которые редко совпадают. Требование применения принципа равного обращения, на пер-

---

4 Arbitration CAS 2014/A/3625 Sivasspor Kulübü v. Union of European Football Association (UEFA), award of 3 November 2014. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3625.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
5 Начиная со спора Arbitrage TAS 2002/A/423 PSV Eindhoven / Union des Associations Européennes de Football (UEFA), sentence du 3 juin 2003. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/423.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
6 Первым решением о применении строгой ответственности в футболе с проверкой на соответствие принципу соразмерности являлось следующее: Arbitration CAS 2007/A/1217 Feyenoord Rotterdam v. Union of European Football Associations (UEFA), award of 20 April 2007, para. 36. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/1217.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
7 UEFA Disciplinary Regulations, Article 23 “Determination of disciplinarity measures”: “1. The competent disciplinary body determines the type and extent of the disciplinary measures to be imposed in accordance with the objective and subjective elements of the offence, taking account of both aggravating and mitigating circumstances”. – здесь и далее цит. по: URL: https://documents.uefa.com/v/u/ZNsWJsRSmOuSSQI_y8~qQ/ (дата обращения: 30.03.2021).
8 Arbitration CAS 2012/A/2750 Shakhtar Donetsk v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & Real Zaragoza S.A.D., award of 15 October 2012, paras. 133: “...the particular circumstances of a case have to be taken into account in deciding whether or not to close the proceedings in a particular case. Similar cases have to be treated similar, but dis-
No court, however, is bound to apply this principle in every case. There are situations where it would be inappropriate to follow stare decisis. For example, when a new interpretation of the law is necessary to address a novel situation or when the precedent in question is clearly inapplicable to the current case. Thus, in determining whether to apply stare decisis, the court must balance the importance of following precedent with the need to ensure fair and just outcomes for the parties involved.

In summary, stare decisis is a valuable principle that helps to maintain legal stability and predictability. However, it must be applied with caution and in accordance with the facts and circumstances of each case. By doing so, courts can strike a balance between adhering to legal precedent and promoting fairness and justice.
организатору матча\textsuperscript{14}, которым, согласно Регламенту УЕФА по организации и безопасности на матчах, является конкретный клуб, а не федерация\textsuperscript{15}. Последняя может заявить только об ущерб своей деловой репутации и репутации соревнования в целом. Впрочем, такой вид ответственности не является предметом нашего текущего исследования. Резюмируя, мы можем констатировать отсутствие дисциплинарных механизмов воздействия федераций футбола на болельщиков, что вынуждает искать субъекта ответственности за их поведение. Другая возможная аргументация использования строгой ответственности в футболе видится субсидиарной, подкрепляющей причину совсем не бессспорного выбора, — за неприемлемое для соревнования поведения кто-то (болельщик) должен ответить, но поскольку полномочия федерации не распространяются на него, то выбирам субъекта, находящегося под нашей дисциплинарной властью.

2. Дисциплинарный регламент УЕФА и нормативные границы санкций

Возможно ли ожидать от футбольных регуляторов, осознающих вынужденность института строгой ответственности, использования минимальных санкций для споров, в которых отсутствуют отягчающие обстоятельства? Пример УЕФА демонстрирует неоднозначный ответ. С одной стороны, ч. 2 ст. 16 Дисциплинарного регламента не содержит предзаначенных санкций, позволяя выбирать любую или любые из перечисленных в ч. 2 ст. 16 регламента, только отчасти может служить отправной точкой для рассуждений юрисдикционного органа, абитрежа с учетом принципа соразмерности. По мимо рекомендательного характера, такие меры могут быть актуальны только для нарушений, не сопровождаемых исключительными (смягчающими, отягощающими) обстоятельствами. При наличии последних правоприменительно будет сложно выбрать соразмерную санкцию, отталкиваясь только от предлагаемого в регламенте варианта. В то же время другой состав строгой ответственности клубов — дискриминационное поведение болельщиков (ч. 2 ст. 14 Дисциплинарного регламента) — включает минимальную санкцию в виде закрытия сектора стадиона, а при рецидиве (ч. 3 ст. 14 регламента) предполагает еще большую нормативную определенность — матч без зрителей и штраф в размере 50 000 евро и выбор из нескольких санкций в случае третьего и последующего нарушений (более одного матча без зрителей, проведение матч на другом стадионе, техническое поражение, снятие очков и/или дисквалификация из соревнования)\textsuperscript{17}. Отсутствие в строгой ответственности за дискриминационное поведение ранжира проступков по степени тяжести не препятствует CAS обратить внимание юрисдикционных органов УЕФА на необходимость фактического использования таковой. Согласно позиции арбитра в одних из споров, градация степени серьезности дискриминационного поведения болельщиков должна применяться, поскольку практика применения ст. 14 регламента подтверждает — хотя все расистские действия недопустимы, некоторые из них менее терпимы, чем остальные\textsuperscript{18}. Поэтому арбитраж направил органам УЕФА недвусмысленный посыл о следовании принципу соразмерности: споры согласно ст. 14 должны рассматриваться каждый раз индивидуально по существу и в конкретном контексте.

\textsuperscript{14} Вредом является спортивная санкция, примененная к клубу национальной футбольной федерацией или УЕФА в зависимости от уровня соревнования. Наиболее частой такой санкцией является штраф, но и другие типы, как то закрытие сектора или секторов стадиона, проведение матча без зрителей, могут быть математически обсчитаны для установления возможного размера вреда.

\textsuperscript{15} UEFA Safety and Security Regulations, Article 3 “Definition of terms”: “d. Match organiser: an association or club responsible for organising a match to be played at home, or an association, club or other entity responsible for organising a match at a neutral venue, whether or not one of its teams is involved”. URL: https://documents.uefa.com/r/CWhJ~bY3mi97N9RltR4txw/root (дата обращения: 30.03.2021).

\textsuperscript{16} Рекомендованы санкции только в отношении следующих нарушений из области строгой ответственности клубов: Annex A – List of disciplinary measures. Invasion of the field of play, Lighting of fireworks, Use of laser pointer or similar, Message not fit for a sports event, Act of damage.

\textsuperscript{17} Arbitration CAS 2013/A/3324 & 3369 GNK Dinamo v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 13 June 2014, para. 9.31. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3324,%2033369.pdf.
Дисциплинарный регламент УЕФА прямо не воспринимал концепцию названия санкций менее нормативно определенного размера, что оставляет на усмотрение правоприменителя решение о снижении размера санкций на основании смягчающих обстоятельств. Однако, в ситуациях предсказанной безальтернативности санкций, препятствующей выбору даже когда иной меры принуждения будет достаточно для достижения целей ответственности, остаются сомнения о соблюдении соразмерности как выражения справедливости. При выборе санкций и ее размера необходимо помнить о достижении цели или большинства целей соответствующей юридической ответственности, в нашем случае — спортивной ответственности. Санкции в рамках строгой ответственности клубов могут неутешительно исключительно карательную цель, поскольку действительный нарушитель не оказывается в спектре прямого воздействия. Правоприменителя в спортивном правосудии следует помнить о сочетании двух целей в рамках института: превенции (информационно-психологического воздействия [7, с. 49]) и негативного, карательного эффекта для нарушителя. Мы можем привести пример одного решения, когда юрисдикционный орган постановил вопрос о выходе за нижний предел санкций (впрочем, безрезультатно для клуба — доказательства существования смягчающих обстоятельств не были представлены): «единственным основанием для отступления от стандартной санкции, предусмотренной ч. 2 ст. 14 Дисциплинарного регламента, может быть наличие “исключительных обстоятельств”»[20]. В такой ситуации применение принципа соразмерности сводится только к проверке оснований — отягчающих обстоятельств — для повышения размера санкции. Выход за минимальный предел спортивных санкций сегодня оценивается как соответствие принципу соразмерности и в профильной научной литературе [8, р. 143].

Соразмерность представляет амбивалентное требование при выборе юрисдикционным органом негативной меры принуждения и предполагает сбалансированный, объективный поиск всех относимых исключительных обстоятельств, могущих повлиять на более точное назначение санкции. Вместе с тем создание единообразно-гибкого подхода к строгой ответственности клубов сегодня не просматривается в практике УЕФА в качестве ценностности: регулятор против установления максимальной дискреции для своих юрисдикционных органов по выбору санкций и ее размера для всех нарушений, представленных в положениях ст. 14 и ч. 2 ст. 16 Дисциплинарного регламента. Наличие предельно широкого усмотрения правоприменителя по смягчающим и отягчающим обстоятельствам, как мы продемонстрируем далее, исправить сегодня не в состоянии.

2.1. Исключительные обстоятельства, влияющие на выбор санкций

Концепция исключительных обстоятельств в Дисциплинарном регламенте УЕФА обладает спецификой в сравнении с классикой национальных правовых систем. Так, в данном акте называются по одному отягчающему и смягчающему обстоятельству. Последним является незамедлительная реакция клуба — организатора матча на поведение болельщиков[21], предусмотренного п. «а», «е» ч. 2 ст. 16 регламента, оценка которой как достаточной для признания в статусе смягчающего обстоятельства оставлена на усмотрение юрисдикционного органа. Опираясь на практику, можем утверждать о расширении смысла обстоятельства в сравнении с нормативно зафиксированным: требуется не только незамедлительная реакция клуба-организатора, но и результат — полная элиминация поведения болельщиков, тогда как частичная эффективность действий не признается выполнением условия регламента[22]. В сравнении, отягчающим обстоятельством всегда является рецидив как совершение проступка идентичной природы (similar nature), рассматриваемый для

19 Arbitration CAS 2013/A/3324 & 3369 GNK Dinamo v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 13 June 2014, para. 9.30.
20 Decision UEFA AB of 11 September 2015. FC Midtjylland (в настоящий момент решение не находится в открытом доступе).
21 UEFA Disciplinary Regulations, Article 23 “Determination of disciplinary measures” : «In the case of offences related to Article 16(2) (a) and (e), the competent disciplinary body may take into consideration the immediate reaction of the host club or national association as a mitigating circumstance».
22 UEFA Disciplinary Regulations, Article 16 “Order and security at UEFA competition matches”: e. a. the invasion of the field of play; e. the use of gestures, words, objects or any other means to transmit a provocative message that is not fit for a sports event, particularly provocative messages that are of a political, ideological, religious or offensive nature».
23 Decision UEFA CEDB of 13 October 2016. FC Zürich (в настоящий момент решение не находится в открытом доступе).
24 Decision UEFA CEDB of 23 February 2017. Borussia Dortmund (в настоящий момент решение не находится в открытом доступе).
нарушений ч. 2, ст. 14 и ч. 2 ст. 16 регламента в разных временных пределах. Проблема применения рецидива заключается в дуализме составов строгой ответственности, распределенного между приведенными нарушениями: будет ли иметь “аналогичный” характер, например, использование пиротехники, когда ранее к клубу применена санкция за расистское поведение болельщиков? Обращаясь к практике юрисдикционных органов UEFA, мы обнаруживаем ожидаемую позицию на праве усмотрения в каждом конкретном случае: обладает ли нарушение идентичной природой в пределах срока давности или нет. На сегодняшний день правоприменение идет по пути перекрестного признания оснований рецидива между составами двух названных нами статей, что, впрочем, может показаться логичным — идентичным основанием ответственности клуба является поведение болельщиков. В сравнении со сказанным, всё же остаются два сомнения.

Первое — названия статей регламента (ст. 14 “Расизм и другое дискриминационное поведение”, ст. 16 “Порядок и безопасность на матчах соревнований UEFA”), при первом приближении, указывают на разную природу включенных в их положения преступлений. Второе — различие сроков давности: для ч. 2 ст. 16 таковой составляет 2 года, тогда как для ст. 14 регламента — 3 года. Поэтому клуб, привлекаемый к ответственности по последнему составу, будет проверять на предмет предшествующих нарушений ч. 2 ст. 16 регламента в пределах трех лет, тогда как другой клуб, находящийся в противоположной ситуации, ограничивается в возможной негативной дисциплинарной статистике двумя годами. Получается, что совершенное болельщиками дискриминационного акта впервые становится более “удобным” для клуба, чем проступки, сформулированные в положениях ч. 2 ст. 16. Заметим, что проблема терминологии повторности совершаемого проступка в спорте не ограничивается футболом (9, с. 85). Любые иные обстоятельства могут быть определены юрисдикционным органом UEFA по своему усмотрению в статусе отягчающих в зависимости от обстоятельств конкретного спора.

Степень влияния рецидива на выбор санкции и ее размера нельзя недооценивать. Например, в одном из известных споров по строгой ответственно- сти, дошедшим до CAS, клуб обладал масштабной негативной дисциплинарной статистикой (четырнадцать дисциплинарных споров, из которых двенадцать были связаны с поведением болельщиков). Арбитраж подчеркнул, что клубы, систематически демонстрирующие неприемлемое поведение болельщиков, заслуживают серьезных санкций — одной из санкций была применена дисквалификация из соревнований UEFA. В сравнении, матч без зрителей оценивался CAS в большей степени санцией для противоположной команды, чем для клуба-нарушителя, в силу разного масштаба поддержки болельщиками. Тем самым арбитраж отслеживал достижение одной из целей ответственности (карателевой), которая не может распространяться на субъекта футбола, не совершившего проступка. Поскольку в данном случае речь шла о дискриминационных действиях, то CAS выбрал единственно возможным вариантом из доступных для ст. 14 Дисциплинарного регламента санкций именно дисквалификацию. Такая мера принуждения, по мнению арбитра, способна элиминировать поведение болельщиков клуба на определенный период — в случае ее применения неприемлемого поведения больше не будет. Здесь мы видим акцент CAS в проверке санкций на предмет достижения второй цели строгой ответственности — превентивной.

Другой пример, позволяющий нам выявить практическое значение рецидива, связан с прерыванием футбольного матча, проводимого без зрителей, запуском пиротехники болельщиками клуба, расположенными на прилегающей к стадиону территории. Арбитраж назвал такое поведение серьезным нарушением, подтверждающим, что ранее примененные UEFA санкции в отношении клуба за использование пиротехники не достигли своей цели и

25 UEFA Disciplinary Regulations, Article 25 “Recidivism”: «1. Recidivism occurs if another offence of a similar nature is committed within: d. three years of the previous offence in all other cases».
26 UEFA Disciplinary Regulations, Article 25 “Recidivism”: «1. Recidivism occurs if another offence of a similar nature is committed within: c. two years of the previous offence if that offence was related to order and security at UEFA competition matches».
27 Decision UEFA CEDB of 15 October 2019. S.S. Lazio. URL: https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/cases (дата обращения: 30.03.2021).
28 Arbitration CAS 2007/A/1217 Feyenoord Rotterdam v. Union of European Football Associations (UEFA), award of 20 April 2007, para. 37.
29 Ibid, paras. 41, 42.
не стали сдерживающим фактором превентив не-
приемлемого поведения болельщиков. Как мы ра-
нее отмечали, спортивные санкции, применяемые в
порядке строгой ответственности, рассматриваются
CAS как неотъемлемо присущие превентивную
цель [10, p. 360] в отношении любых аффилирован-
ных с клубом лиц, действующих от его имени, равно
как и болельщиков. Поэтому хотя матч был прерван
на непродолжительное время (около минуты) и ни-
какого серьезного ущерба действиями болельщиков
принято не было, тем не менее данный факт не
был интерпретирован как смягчающее обстоятель-
ство в свете многочисленных нарушений идентич-
ной природы, которые имели место ранее30. На при-
мере данного спора мы видим блокирующий харак-
tер реципиента, препятствующий признанию смягчаю-
щим обстоятельством незначительного негативного
эффекта от поведения болельщиков.

2.2. Поиск правоприменителем содержания
исключительных обстоятельств

Практика юрисдикционных органов УЕФА по
использованию института строгой ответственности
позволяет выделить только два систематически при-
меняемых отягчающих обстоятельств: серьезность
нарушения (масштаб и продолжительность поведе-
ния болельщиков)31; чрезвычайно провокационная
природа поведения)32) и вред репутации УЕФА, орга-
nизованному соревнованию (из-за оскорбительного
dля УЕФА содержания поведения33; освещение по-
ведения болельщиков в материалах СМИ)34). Мы спе-
циально привели содержание обстоятельств, вкла-
dываемое в них в процесс правоприменительной
практики, для акцентирования внимания на гори-
зонте усмотрения в конкретных спорах. Например,
«серьезность нарушения» может как иметь детали-
зацию в решении юрисдикционного органа, так и не
иметь ее35. Лаконичность правоприменителя может
усиливаться использованием фактических обстоя-
тельств для определения санкций и ее размера без
уточнения, смягчающим или отягчающим обстоя-
tельством таковое является [11, с. 559–560].

Правоприменительная политика юрисдикци-
онных органов УЕФА в отношении смягчающих об-
стоятельств по спорам о строгой ответственности
клубов выглядит немного более определенной,
чем в отношении отягчающих. В данном случае мы
имеем дело скорее с отказами в квалификации
определенных обстоятельств как смягчающих, и
только некоторые из них положительно верифици-
руются. Здесь следует сделать важную оговорку –
сколь-нибудь систематически признаваемые смягчаю-
щими обстоятельства, в отличие от отягчающих,
в практике органов УЕФА пока нами не прослежива-
ются. Имеет место единичные случаи, распростра-
нение которых на другие ситуации строгой ответ-
ственности остается на усмотрение правопримени-
tеля. Так, статус гостевого клуба может быть признан
смягчающим обстоятельством, только если прису-
ствуют доказательства принятия таким клубом, явля-
ющимся гостевой стороной матча, необходимых мер
dля недопущения попадания определенных болель-
щиков, создающих проблемы на соревнованиях, в
его сектор (за счет модерирования процесса распро-
странения билетов квоты гостевого сектора)36. Дру-
вой пример – усилия клуба по работе с болельщи-
kами перед матчами исторических конкурентов, ко-
торые в одном из решений контрольно-дисциплини-
нарной и этической комиссии были признаны смяг-
чающим обстоятельством37. Приведенные два об-
стоятельства непосредственно связаны с проспек-
tивным влиянием на возможное поведение болель-
щиков, а если быть точнее – представляли собой
превентивные действия по недопущению такового.
Но в правоприменительной практике по строгой от-
ветственности мы можем обнаружить, к примеру,
решение, которым признан смягчающий статус за
ограниченными финансовыми возможностями
клуба, подтверждены средней статистикой посре-
щаемостью домашнего матча: «…что необходимо

30 Arbitration CAS 2013/A/3139 Fenerbahçe SK v. Union des
Associations Européennes de Football (UEFA), award of 5 De-
cember 2013, para 125. URL: http://jurisprudence.tas-
cas.org/Shared%20Documents/3139.pdf (дата обращения:
30.03.2021).
31 Decision CEDB of 23 February 2017. Borussia Dortmund.
32 Decision CEDB of 23 March 2017. FC Schalke 04 (в настоя-
ящий момент решение не находится в открытом доступе).
33 Decision AB of 19 May 2015. Vf Borussia Mönchengladbach
(в настоящий момент решение не находится в открытом
доступе).
34 Decision CEDB of 19 May 2016. Manchester United FC (в
настоящий момент решение не находится в открытом до-
стуе).
35 Hanp., Decision UEFA AB of 8 October 2019. Slovan Brati-
slava. URL: https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/
cases (дата обращения: 30.03.2021).
36 Decision CEDB of 23 February 2017. FK Austria Wien (в
настоящий момент решение не находится в открытом до-
стуе).
37 Decision CEDB of 19 May 2016. Manchester United FC.

239
брат в расчет особенно при использовании штрафа как вида санкций.

Превентивный характер в таком обстоятельстве увидеть невозможно, но, тем не менее, оно было использовано в целях соразмерного снижения санкций апелляционной комиссией. Для сравнения приведем дело о дискалификации клуба из соревнования УЕФА, в котором также фигурировал аргумент относительно серьезных экономических потерь, связанных с оплатой трансляций и билетами, которые не будут проданы на предстоящие матчи. Клуб считал, что такое обстоятельство является исключительным и должно быть учтено для замены санкции более мягкой. Однако CAS поддержал точку зрения юрисдикционных органов УЕФА, считая последствием дискалификации только временное экономическое воздействие, не влекущее полный запрет коммерческой деятельности, не влияющее на осуществление спортивной деятельности на национальном уровне и на право участия в соревнованиях УЕФА в следующем сезоне. Не обращаясь к вопросу доказывания (что является, несомненно, важным — необходимо подтвердить расчетами ожидаемый негативный эффект от санкции), обратим внимание, что правоприменитель в обоих случаях комментировал с разным установочным подходом негативные экономические последствия от санкций. В связи с рассмотренными двумя кейсами уместно вспомнить критику отсутствия соотносимости шкалы непредсказуемости для субъекта ответственности.

Требование понимания клубами влияния определенных обстоятельств на санкционную политику УЕФА перекликается с принципами предсказуемости (predictability) и равного обращения (equal treatment). Оба названных принципа используются в практике спортивного правосудия для защиты субъектов от непоследовательной и отличающейся слабым обоснованием практики. Поэтому нам представляется возможным их распространение не только буквально на выбранный негативный принудительный меру (санкцию), но и на понятное для клубов единообразное использование института исключительных обстоятельств.

Спортивный арбитраж в одном из решений признал, что осуществление дискрепенцных полномочий юрисдикционным органом само по себе не противоречит принципу предсказуемости. В то же время важно установить, использовал ли правоприменитель должным образом (тогда принцип предсказуемости соблюдается) или злоупотреблял (принцип предсказуемости, соответственно, нарушается) своим усмотрением. Право дискрепции, конечно, безгранично. Позиция CAS заключается в том, что если положения некого дисциплинарного акта спортивной федерации перечисляют виды санкций, которые могут быть применены к клубам, и конституируют их выбор в зависимости от обстоятельств содеянного (поведения нарушителя), то предсказуемость санкций обеспечивается такими нормами. Производная данную матрицу на Дисциплинарный регламент УЕФА, мы можем увидеть полное соответствие, только если будем считать нормативно предсказуемым для клуба выбор санкций из широкого перечня ст. 6 для проступков клубов, охватываемых ч. 2 ст. 16 регламента. Наша позиция заключается в том, что непредсказуемость оценки фактических обстоятельств в качестве исключительных неизбежно влечет турбулентность санкций, не исключая ее размера. В итоге налицует неопределенность для клубов относительно выбора УЕФА меры принуждения, соответствующей целем «строгой ответственности» за конкретное нарушение. Существует риск, что выбор чрезмерной санкции при применении ч. 2 ст. 16 регламента будет означать повышение уровня общественной опасности для спорта конкретного деяния, что, в свою очередь, нарушит соотношение влияния

38 Decision CEDB of 10 October 2014. Dundalk FC (в настоящий момент решение не находится в открытом доступе).
39 Arbitration CAS 2007/A/1217 Feyenoord Rotterdam v. Union of European Football Associations (UEFA), award of 20 April 2007, paras. 35, 39.
40 Ibid, paras. 40.
41 Arbitration CAS 2014/A/3665, 3666 & 3667 Luis Suárez, FC Barcelona & Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), award of 2 December 2014, para. 73. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3665,%203666,%203667.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
42 Arbitration CAS 2019/A/6345 Club Raja Casablanca v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), award of 16 December 2019, para. 62. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/6345.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
на спортивную ответственность признаков, включенных в другие составы проступков [13, с. 69].

Применение требования предсказуемости в отдельных решениях CAS рассматривается в связи с проверкой санкции на предмет соответствия принципу соразмерности. Несоразмерные санкции, независимо от применяемых критериев соразмерности, всегда противоречат требованию предсказуемости. Арбитраж обоснованно считает, что в той степени, в которой примененные санкции были соразмерными, поскольку соразмерность должна соблюдаться в правоприменительной деятельности постоянно, они также будут ipso facto предсказуемыми.43 В качестве примера можем вспомнить о поиске порогового значения испытательного срока для условного характера санкций. Согласно ч. 2 ст. 26 Дисциплинарного регламента, возможный диапазон испытательного срока составляет от 1 года до 5 лет.44 В одном из споров арбитраж поставил вопрос о понимании порогового значения такой серьезной санкции, как дисквалификация из соревнований UEFA, имеющей условный характер. В течение испытательного срока клуб находится в ситуации неопределенности: какое из нарушений положений регламента, имеющее «идентичную природу» (similar nature) в соответствии с ч. 3 ст. 26 регламента, будет расцениваться как основание для трансформации условной санкции в реальную? При отсутствии правовой определенности в отношении порогового значения актуализируется соблюдение принципа соразмерности. Поэтому юрисдикционные органы UEFA должны в каждой ситуации с клубом, имеющим условную санкцию, исследовать на основании конкретных обстоятельств, действительно ли состоявшееся нарушение должно повлечь реализацию такой санкции45. Можно привести пример, что в конкретном споре сокращение периода испытательного срока ограничило период неопределенности и обеспечило соблюдение принципа соразмерности.46

Проверка на соблюдение одновременно принципов равного обращения и соразмерности прослеживается как комплексный подход в практике CAS. Так, постулируется обязанность юрисдикционного органа UEFA принимать решение о наложении соответствующей санкции с учетом обстоятельств каждого спора, при соблюдении принципов соразмерности и права на равное обращение.47 По общему правилу, равное обращение обязывает правоприменителя при разрешении спортивных споров разрешать две похожие ситуации идентично.48 Правда, можно встретить и другое прочтение принципа арбитражем, согласно которому равное обращение не требует сравнения санкций между конкретными решениями, а предполагает сопоставление санкций с трендом правоприменительной деятельности по данной категории дисциплинарных споров в юрисдикции спортивной федерации.49 Данный принцип практически всегда соблюдается по умолчанию в силу названного нами ранее case-by-case basis: два нарушения редко бывают полностью похожи друг на друга, и поэтому очень трудно сравнить санкцию в одном случае с санкцией, примененной за другой проступок, без учета фактических обстоятельств каждого дела. Признание санкций соразмерной означает, что «значительный интерес к вопросу о равном обращении теряется»50 (но не исключается полностью), тогда как даже при нарушении принципа равного обращения санкция всё равно может быть признана соразмерной в силу «всеобъемлющего крите-

43 Arbitration CAS 2019/A/6345 Club Raja Casablanca v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), award of 16 December 2019, para. 64.
44 UEFA Disciplinary Regulations, Article 26 “Suspension of disciplinary measures”: «The probationary period must be a minimum of one year and a maximum of five».
45 Arbitration CAS 2013/A/3139 Fenerbahçe SK v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 5 December 2013, para. 130.
46 Arbitration CAS 2015/A/4256 Feyenoord Rotterdam N.V. v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 24 June 2016, para 146. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4256.pdf (data обращения: 30.03.2021).
47 Arbitration CAS 2016/A/4692 Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 26 January 2017, para. 7.34. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4692.pdf (data обращения: 30.03.2021).
48 Arbitration CAS 2013/A/3297 Public Joint-Stock Company “Football Club Metalist” v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA) & PAOK FC, award of 29 November 2013, para. 8.39. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3297.pdf (data обращения: 30.03.2021).
49 Arbitration CAS 2019/A/6345 Club Raja Casablanca v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), award of 16 December 2019, para. 94.
50 Arbitration CAS 2019/A/6345 Club Raja Casablanca v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), award of 16 December 2019, para. 85.
рия» последнего⁵¹. Как мы видим, в практике арбитража существует мнение о высокопорядковом значении соразмерности для проверки спортивных санкций в сравнении с принципом равного обращения. Последний может быть не соблюдён в конкретном решении (что мы встречаем периодически в правоприменительной практике УЕФА), но это не препятствует признанию применённого наказания правомерным, если соразмерность подтверждена. Упомянутая потеря интереса правоприменителя к принципу равного обращения при условии убежденности в соблюдении соразмерности санкции нам не кажется правильным подходом к формированию практики по спорам о строгой ответственности клубов. Несмотря на то, что не исследовалась практика юрисдикционных органов по данному составу проступка? Субъективные мнения правоприменителей о выборе санкции как соответствующей соденённому при наличии или отсутствии исключительных обстоятельств вне принципа равного обращения будут бесконечно формировать новые векторы практики по многочисленным составам строгой ответственности (достаточно посмотреть на ч. 2 ст. 16, в которой таких представлено восемь). Равное обращение не должно сводиться к формальному учету обстоятельств и собственной убежденности, что именно такая, а не иная негативная мера принуждения подходят для состоявшегося нарушения клуба.

Как известно, арбитраж не признает прецедентного значения за своими решениями (store decisis), что не препятствует в той мере, в какой считает полезным, принимать к сведению решения по предыдущим делам, которые касались в целом схожих обстоятельств, чтобы определить, является ли санкция в обжалованном решении соразмерной во всех обстоятельствах⁵². В практике CAS можно встретить и более категоричное мнение: решения арбитражей обращают ценный свод прецедентного права и могут способствовать укреплению предсказуемости в спортивном правосудии — поэтому его предыдущие позиции могут и должны быть приняты во внимание, чтобы помочь сформировать правомерные ожидания (legal expectations) спортивных организаций и спортсменов⁵³. Следуя такой точке зрения, хотя CAS в принципе может вынести решение без учета аналогичных споров, ему следует поддерживать ценность собственных позиций, а сторона, выступающая за изменение данной практики, должна представить к тому достаточно убедительные доказательства. Какого бы мнения в этой дискуссии мы не придерживались, вынесенные юрисдикционными органами и арбитражем решения по близким в фактике спорам способствуют более точной проверке спортивной санкции на предмет соответствия принципу соразмерности. В качестве примера исключения из существующей практики строгой ответственности обратимся к спору о непредумышленном дискриминационном поведении болельщиков, которое должно было, как представляется, отразиться на применённой санкции [14, p. 231–232]. Как заметили CAS, на основании представленных доказательств о традиции болельщиков клуба по использованию символов банана нельзя полностью пренебречь возможностью того, что надувной банан действительно был выброшен на поле только из разочарования спортивным результатом и без цели дискриминации⁵⁴. И поскольку инцидент мог быть непреднамеренным, то санкция, подтвержденная апелляционной комиссией УЕФА, является несоразмерной, если не будет сопровождена стимулом для клуба продемонстрировать эффективные меры против возникновения такого сомнительного поведения в будущем. Поэтому арбитраж признал условный характер одной из санкций, предписанных УЕФА. В качестве примера исключения из существующих принципов может вынести решение без учёта обстоятельств или мнения правоприменителей о выборе санкции, если не будет сопровождена стимулирующей мерой против возникновения такого поведения в будущем. Поэтому арбитраж признал условный характер одной из санкций, предписанных УЕФА. В качестве примера исключения из существующих принципов может вынести решение без учёта обстоятельств или мнения правоприменителей о выборе санкции, если не будет сопровождена стимулирующей мерой против возникновения такого поведения в будущем. Поэтому арбитраж признал условный характер одной из санкций, предписанных УЕФА.

4. Заключительные замечания
Позиция юрисдикционных органов УЕФА в отношении установления исключительных обстоятельств дает нам основания выделить несколько интересных аспектов.

⁵¹ Arbitration CAS 2019/A/6345 Club Raja Casablanca v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), award of 16 December 2019, para. 96.
⁵² Arbitration CAS 2018/A/6072 Kwesi Nyantakyi v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), award of 9 April 2020, para. 60.
⁵³ Arbitration CAS 2008/A/1545 Andrea Anderson, LaTasha Colander Clark, Jearl Miles-Clark, Torri Edwards, Chryste Gaines, Monique Hennagan, Passion Richardson v. International Olympic Committee (IOC), award of 16 July 2010, para. 53. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/1545.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
⁵⁴ Arbitration CAS 2017/A/5299 Olympique Lyonnais v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 10 August 2018, para. 50. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/5299.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
⁵⁵ Arbitration CAS 2017/A/5299 Olympique Lyonnais v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 10 August 2018, paras. 77, 78.
Во-первых, регулятор оказался от жесткого наложения своего вида наказания, смягчающих и отягчающих обстоятельств. И даже в случае прямого указания на смягчающее обстоятельство в положениях Дисциплинарного регламента его содержание, как мы продемонстрировали, шире и направлено на достижение пресекательной цели спортивного «законодателя» — оперативное прекращение неприемлемого поведения болельщиков. Единственным безапелляционно применяемым исключительным обстоятельством является рецедив, с поправкой на явленные нами некоторые проблемные моменты. Здесь следует задуматься о правомерности использования правоприменителем возможного второго значения рецедива — негативной дисциплинарной истории клуба за пределами давности как отягчающего обстоятельства. Видится, что такой подход не является приемлемым, поскольку фактически позволяет нивелировать срок давности основного значения рецедива. Поддержку следует высказать сдержанной потребности клуба о его неспособности работать с болельщиками, ограниченного сегодня двумя рассмотренными ранее вариантами.

Во-вторых, юрисдикционные органы УЕФА относятся сдержанно к предоставленному им полномочию по установлению обстоятельств как исключительных. Строгость практики на текущий момент является доминирующей, и пока затруднительно предполагать, изменится ли она. Отчасти это может быть признано обоснованным для конкретных примеров: не являются смягчающим обстоятельством отсутствие отягчающих обстоятельств56 и предъявляемой негативной дисциплинарной истории57.

В-третьих, нам представляется неоправданным отказ в признании смягчающего статуса за определенными превентивными действиями клубов, поскольку концепция смягчающих обстоятельств в правоприменительной практике УЕФА сформулирована с превентивным приоритетом, являющимся одной из целей строгой ответственности. Вспомним, например, идентификацию зрителя, превентивная направленность которой как активности клуба очевидна, но не оценена ни юрисдикционным органом УЕФА58, ни CAS59. Такое же сомнение возникает в связи с конкретным исключительным статусом за применением программы по работе с болельщиками, продемонстрировавшей свою эффективность в течение относительно продолжительного периода (в конкретном споре — один год)60.

В-четвертых, несмотря на высказанные ранее слова поддержки сдержанности правоприменителя по определению отягчающих обстоятельств, содержание таковых нуждается в особом комментировании. «Серьезность нарушения», в отличие от вреда репутации УЕФА и соревнований, обладает слабо выраженной границей понимания. Сложившаяся ситуация наполнения смыслом данного понятия позволяет юрисдикционным органам использовать категорию «серьезности» практически для любого обстоятельства как обоснование более строгого подхода в санкционной политике по конкретному делу. В одном из споров, несмотря на подтвержденную CAS серьезность нарушений и вред репутации УЕФА, соревнованию, «суровой санкцией» выступила условная дисквалификация клуба61. При этом данная мера, как заметил арбитраж, должна была дать четкий сигнал клубу о его неспособности работать с болельщиками и помочь достичь превентивной цели их удержания от неприемлемого поведения62. Логическая связь между перечисленными отягчающими обстоятельствами и достижением цели превентивного «четкого сигнала клубу» через условную, а не реальную дисквалификацию в приведенном примере является более чем дискуссионной.

Примеры можно продолжать, вывод из них один — правоприменитель находится в сложной ситуации балансирования между двумя величинами: с одной стороны — уставной целью УЕФА формата «за спорт без хулиганства», с другой — очевидным риском поприятия интересов клубов выбором далекого не всегда выверенной с точки зрения соизмеримости санкций. По-видимому, убедительны примеры, отмеченные в решении УЕФА по делу «Арсенал Лондон» и «Манчестер Юнайтед» за различные нарушения, приведенные в решении CAS63. Итак, идем дальше по пути исследования проблемных вопросов, имеющих существенное значение для спортивного «законодательства».

56 Decision UEFA AB of 11 September 2015. FC Midtjylland.
57 Decision UEFA CEDB of 22 March 2018. Atalanta BC (в настоящий момент решение не находится в открытом доступе).
58 Decision UEFA AB of 3 February 2015. Ferencvaros T.C. (в настоящий момент решение не находится в открытом доступе).
59 Arbitration CAS 2013/A/3139 Fenerbahce SK v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 5 December 2013, para. 126.
60 Decision UEFA AB of 3 February 2015. Legia Warszawa S.A. (в настоящий момент решение не находится в открытом доступе).
61 Arbitration CAS 2017/A/5299 Olympique Lyonnais v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 10 August 2018, paras 138, 139.
62 Arbitration CAS 2013/A/3139 Fenerbahce SK v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 5 December 2013, para. 25.
тельная точка равновесия до настоящего момента не найдена и не пройдена. И не последняя предпосылка для такого статус-кво обусловлена положениями Дисциплинарного регламента, которые не предъявляют юрисдикционным органам УЕФА использовать обстоятельства совершенного нарушения для определения санкции и ее размера, не классифицируя их как смягчающие или отягчающие. На это предлагается, что детальная регламентация в данном случае невозможна и подход регулятора обоснован. Но выполнение такого вывода является потребностью в наличии предпосылкой в соразмерности практики, демонстрирующей равное обращение к субъектам строгой ответственности - клубам.

Возможно ли найти в спортивной юриспруденции стороной ответственности клубов в соревнованиях УЕФА готовую методологию для проверки предлагаемой или примененной санкции на соразмерность, особенно держа в уме, что философское осмысление концепта соразмерности наказания [15, с. 370–373]? Соразмерность неизбежно включает в том числе, и оценку степени вины субъекта спорта, что для строгой ответственности концептуально не актуально [16, с. 808]. Но даже с учетом этой поправки можно выделить только одно решение арбитража по спорам об ответственности клубов за поведение болельщиков, когда относительно подробно демонстрировалась техника определения соразмерности санкций. Тест на соразмерность предполагает, что санкция должна быть (1) подходящей и (2) необходимой, а также (3) демонстрировать сбалансированность между преследуемой спортивной федерацией целью и используемой в конкретном споре для ее достижения санкцией. Признаками подходящей и необходимой санкцией CAS рассматривает комбинирование двух функций: способствовать возмещению вреда, причиненного нарушением, и, что более важно, воспрепятствовать повторному совершению проступка данным клубом (заметим, речь идет исключительно о частной превенции, не общей). Сбалансированность санкции арбитраж рассматривает через анализ существующей практики, используя именно которой, тем не менее, «затруднено из-за различий в обстоятельствах и необходимости их балансирования в индивидуальном порядке для получения соразмерной санкция» 65. В то же время можно встретить тезиса, что, несмотря на прерогативу формулировать свое мнение относительно соразмерности спортивных санкций, арбитраж не должен игнорировать опыт юрисдикционных органов, занимающихся конкретными видами спорта, при определении, какие санкции уместны в отношении того или иного нарушения 66. Представленный вывод CAS далеко не бесспорен, но выступает в качестве ограничения злоупотреблению спортивным арбитражем как апелляционной инстанции своим правом проверки соразмерности состоявшихся решений о спортивной ответственности. Несомненно, что, следуя договоренности спортивным юрисдикциям, арбитраж не вправе самоустанавливаться от проверки санкций на предмет соразмерности как по требованию стороны процесса, так и в отсутствии такового. В то же время данный принцип не должен применяться легкомысленно, в отсутствии оснований, как минимум, анализа примененных и гипотетически относимых к спору исключительных обстоятельств. Следует согласиться, что снижение санкции для клуба в отсутствии смягчающих обстоятельств ведет в заблуждение всех доссновенных болельщиков и будет мотивировать клубы на легкомыселенное отношение к поведению зрителей 67. Но так же зеркально не соответствует спортивному правосудию и решение право-применителя, которым формально не установлены отягчающие или смягчающие обстоятельства (или преувеличенные смягчающие обстоятельства), но при этом выбрана санкция, отключающая от практики по близким спорам в одну или другую сторону.

Комбинирование в положениях ч. 2, ст. 14 и ч. 2 ст. 16 Дисциплинарного регламента нескольких подходов к доступному перечню и размерам санкций обусловлено положениями ч. 2 ст. 14 Дисциплинарного регламента нескольких клубов после примечаний 1, 2, 3, 4, 5, 6. В то же время можно встретить тезиса, что, несмотря на прерогативу формулировать свое мнение относительно соразмерности спортивных санкций, арбитраж не должен игнорировать опыт юрисдикционных органов, занимающихся конкретными видами спорта, при определении, какие санкции уместны в отношении того или иного нарушения 66. Представленный вывод CAS далеко не бесспорен, но выступает в качестве ограничения злоупотреблению спортивным арбитражем как апелляционной инстанции своим правом проверки соразмерности состоявшихся решений о спортивной ответственности. Несомненно, что, следуя договоренности спортивным юрисдикциям, арбитраж не вправе самоустанавливаться от проверки санкций на предмет соразмерности как по требованию стороны процесса, так и в отсутствии такового. В то же время данный принцип не должен применяться легкомысленно, в отсутствии оснований, как минимум, анализа примененных и гипотетически относимых к спору исключительных обстоятельств. Следует согласиться, что снижение санкции для клуба в отсутствии смягчающих обстоятельств ведет в заблуждение всех доссновенных болельщиков и будет мотивировать клубы на легкомыселенное отношение к поведению зрителей 67. Но так же зеркально не соответствует спортивному правосудию и решение право-применителя, которым формально не установлены отягчающие или смягчающие обстоятельства (или преувеличенные смягчающие обстоятельства), но при этом выбрана санкция, отключающая от практики по близким спорам в одну или другую сторону.

63 Arbitration CAS 2005/A/1001 Fulham FC (1987) Ltd v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), award of 9 May 2006, para. 45. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/1001.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
64 Arbitration CAS 2017/A/5299 Olympique Lyonnais v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 10 August 2018, para. 137.
65 Arbitration CAS 2017/A/5299 Olympique Lyonnais v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 10 August 2018, para. 143.
66 Arbitration CAS 2010/A/2090 Aino-Kaisa Saarinen & Finnish Ski Association v. Fédération Internationale de Ski (FIS), award of 7 February 2011, para 48. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/2090.pdf (дата обращения: 30.03.2021); Arbitration CAS 2013/A/3324 & 3369 GNK Dinamo v. Union des Associations Européennes de Football (UEFA), award of 13 June 2014, para. 9.29..
67 Decision UEFA AB of 3 February 2015. Legia Warszawa S.A.
ций для клубов означает не столько разграничение миссии юрисдикционных органов в конкретных ситуациях (применитель нормы vs. исследователь нормы, хотя есть догматические основания и к такой постановке проблемы для отдельного исследования), сколько многоаспектное прочтение принципа соразмерности УЕФА как регулятором в мире европейского футбола. Думается, что необходимо выдерживать единственность ценностей объекта Дисциплинарного регламента — проведения соревнований УЕФА по спортивному принципу и вне влияния отвлеченных интересов. Это обеспечит единообразное применение названных составов строгой ответственности и поддержит принцип соразмерности [17, с. 844].

Выбор механизма обеспечения понимания УЕФА соразмерности тоже не безапелляционен — через стремление к единообразному преследованию нарушителей при помощи ограничения усмотрения правоприменителя. Принцип соразмерности логически предполагает, чтобы самые серьезные спортивные санкции не применялись до момента, пока не будут исчерпаны более легкие санкции.68 Использование необоснованных санкций не только запрещает цели спортивной федерации, в нашем случае УЕФА, но и ставит вопрос о соблюдении фундаментальной справедливости состоявшегося процесса. Выбранныя санкция и ее размер зависят и от целей такой политики, которая не может быть исключительно карательной, а должна дополняться превенцией неприемлемого поведения в будущем.

На конкретном примере мы обратили внимание на понимание превенции как частной только в отношении клуба-нарушителя. В то же время в дисциплинарных спорах, рассмотренных CAS, мы можем встретить и другую точку зрения, кажущуюся близкой (но не обязательно такие обстоятельства близки) к нормативно не зафиксированному в Дисциплинарном правовом институте. Возможно прибегнуть и к нормативно не зафиксированному в Дисциплинарном регламенте праву выхода за нижний предел установленной санкции, когда речь идет о нарушениях, предусмотренных ст. 14. Наконец, использовать решения юрисдикционных органов УЕФА и CAS по данному составу проступка в прецедентном статусе, когда фактические обстоятельства являются близкими (но не обязательно такие обстоятельства должны быть аналогичными). Правда, в такой ситуации может возникнуть диссонанс с требованием равного обращения как сформировавшейся практики. Выбор между прецедентом и вектором практики рекомендуется осуществлять на основе потребности правоприменителя — если обстоятельства прикрытия волонтеристски определяемых серьезных санкций. Иначе чем общей превенцией не обосновать соразмерное снижение санкций в сложных ситуациях введения новых норм-запретов и корреспондирующей им спортивной ответственности [18].

В завершение предложим несколько простых советов, при помощи которых можно улучшить технологию (а следовательно, и дополнить вышеприведенную методологию) проверки юрисдикционными органами и арбитражем санкций в рамках строгой ответственности клубов за поведение болельщиков. Во-первых, обобщить и проанализировать фактические обстоятельства, сопровождающие нарушение (таковые могут быть связаны и с профессиональной деятельностью клуба-нарушителя: финансовое положение; результаты вовлеченности в работу с болельщиками; билетная политика и т.д.), на предмет имеющих значение исключительных. Во-вторых, указывать в правоприменительных решениях, какие обстоятельства являются смягчающими или отягощающими, и как они в совокупности влияют на выбор санкции и ее размера. Здесь правоприменительно необходимо продемонстрировать, почему негативная мера принуждения является предскаузаемой и соответствующей принципу равного обращения. В-третьих, всегда выбирать минимальную санкцию при отсутствии отягощающих обстоятельств, поскольку строгая ответственность является вынужденным правовым институтом. Возможно прибегнуть и к нормативно не зафиксированному в Дисциплинарном регламенте праву выхода за нижний предел установленной санкции, когда речь идет о нарушениях, предусмотренных ст. 14. Наконец, использовать решения юрисдикционных органов УЕФА и CAS по данному составу проступка в прецедентном статусе, когда фактические обстоятельства являются близкими (но не обязательно такие обстоятельства должны быть аналогичными). Правда, в такой ситуации может возникнуть диссонанс с требованием равного обращения как сформировавшейся практики. Выбор между прецедентом и вектором практики рекомендуется осуществлять на основе потребности правоприменителя — если обстоятельства

68 Arbitration CAS 2011/A/2670 Masar Omeragik v. Macedonian Football Federation (FFM), award of 25 January 2013, para. 8.15. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/2670.pdf (дата обращения: 30.03.2021).

69 Arbitration CAS 2005/A/830 S. v. FINA, award of 15 July 2005, para. 50. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/830.pdf (дата обращения: 30.03.2021).

70 Arbitration CAS 2014/A/3793 Fútbol Club Barcelona v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), award of 24 April 2015, para. 9.14. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3793.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
нарушения требуют иного, более мягкого или строго санкционного подхода. При этом существует и риск использования позиции юрисдикционного органа или арбитража, не отвечающей принципу соразмерности. Для элиминации такового органу, рассматривающему спор, потребуется быть достаточно убежденным в том, что репрезентативное прецедентное решение отвечает требованию соразмерности.

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Van Kleef R. The legal status of disciplinary regulations in sport / R. van Kleef // The International Sports Law Journal. – 2014. – № 14. – Р. 24–45.

2. Бажанов А. А. Соразмерность как условие справедливости санкции / А. А. Бажанов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2017. – Т. 21. – № 4. – С. 486–507.

3. Измалкова М. П. Критерии принадлежности болельщика к футбольной команде и соразмерности санкций на примере споров CAS 2015/A/3874 Football Association of Albania V. UEFA & Football Association of Serbia и CAS 2015/A/3875 Football Association of Serbia v. UEFA / М. П. Измалкова // Петербургский юрист. – 2017. – № 4. – С. 52–62.

4. Diaconu M. The Court of Arbitration for Sport jurisprudence on match fixing: a legal update / M. Diaconu, S. Kuwelker, A. Kuhn // The International Sports Law Journal. – 2021. – № 21. – Р. 27–46.

5. Морозова Н. А. Альтернативные административные санкции / Н. А. Морозова // Журнал российского права. – 2019. – № 3. – С. 129–138.

6. Аведеенко М. П. Правовые возможности эффективного применения мер юридической ответственности за совершенные правонарушения / М. П. Аведеенко // Современное право. – 2008. – № 6. – С. 60–63.

7. Родионова А. С. К вопросу о понятии и функциональной природе санкций норм российского права / А. С. Родионова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – № 2. – С. 43–50.

8. Exner J. Fixed sanction frameworks in the World Anti-Doping Codes 2015 and 2021: Can hearing panels go below the limits in the pursuit of proportionate punishments? / J. Exner // The International Sports Law Journal. – 2020. – № 20. – Р. 126–144.

9. Афанасьев Д. А. Анализ доказательств по делу CAS 2019/A/6636 BC Arsenal v. Russian Basketball Federation и прогнозирование позиции Спортивного Арбитражного Суда по делу / Д. А. Афанасьев // Теоретическая и прикладная юриспруденция. – 2020. – № 2. – С. 80–85.

10. Jun C. Problems of proof in football clubs’ disciplinary liability for match-fixing: practice of the Court of Arbitration for Sport (CAS) (2009-2014) / C. Jun, I. A. Vasiliev, M. P. Izmalkova, P. Dongmei, R. I. Khalatova // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. – 2019. – Vol. 12, № 3. – Р. 343–362.

11. Васильев И. А. Напоминание о трагедиях как отягчающее обстоятельство строгой ответственности клубов за поведение болельщиков / И. А. Васильев // Юридические формы переживания истории: практики и пределы: моногр. – СПб.: Астерион, 2020. – С. 554–561.

12. Lacey N. The Chimera of Proportionality: Institutionalising Limits on Punishment in Contemporary Social and Political Systems / N. Lacey, H. Pickard // The Modern Law Review. – 2015. – Vol. 78, iss. 2. – Р. 216–240.

13. Смирнов Р. Ю. О соотношении санкций за некоторые преступления против здоровья человека / Р. Ю. Смирнов // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. – 2011. – № 4 (18). – С. 67–69.

14. De Vlieger M. Racism in European football: going bananas? An analysis of how to establish racist behaviour by football supporters under the UEFA disciplinary regulations in light of the inflatable banana-case against Feyenoord / M. de Vlieger // The International Sports Law Journal. – 2016. – № 15. – Р. 226–232.

15. Katz L. Strict Liability and the Paradoxes of Proportionality / L. Katz, A. Sandroni // Criminal Law and Philosophy. – 2018. – № 12. – Р. 365–373.

16. Хужин А. М. О Конструкции строгой юридической ответственности в праве / А. М. Хужин // Юридическая техника. – 2013. – № 7–2. – С. 807–813.

17. Румянцева Ю. Н. Индекс защищенности и его роль в совершенствовании законодательства об ответственности за злоупотребление должностными полномочиями в России и Франции / Ю. Н. Румянцева, А. В. Бычков // Всероссийский криминологический журнал. – 2016. – Т. 10, № 4. – С. 838–846.

Law Enforcement Review
2021, vol. 5, no. 3, pp. 232–248
18. Flanagan C. The corridor of uncertainty: part one, case studies on the legal challenges to the financial regulation of football / C. Flanagan // The International Sports Law Journal. – 2018. – Vol. 17, iss. 3–4. – P. 139–159. –DOI: 10.1007/s40318-018-0124-0.

REFERENCES

1. Van Kleef R. The legal status of disciplinary regulations in sport. The International Sports Law Journal, 2014, no. 14, pp. 24–45.

2. Bazhanov A.A. Proportionality as a condition for the fairness of the sanction. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Yuridicheskie nauki = RUDN Journal of Law, 2017, vol. 21, no. 4, pp. 486–507. (In Russ.).

3. Izmalkova M.P. Criteria for a fan to belong to a football team and the proportionality of a sanction on the example of disputes CAS 2015/A/3874 Football Association of Albania v. UEFA & Football Association of Serbia and CAS 2015/A/3875 Football Association of Serbia v. UEFA. Peterburgskii yurist = Petersburg lawyer, 2017, no. 4, pp. 52–62. (In Russ.).

4. Diaconu M., Kuwelkar S., Kuhn A. The Court of Arbitration for Sport jurisprudence on match-fixing: a legal update. The International Sports Law Journal, 2021, no. 21, pp. 27–46.

5. Morozova N.A. Non-alternative administrative sanctions. Zhurnal rossiiskogo prava = Journal of Russian Law, 2019, no. 3, pp. 129–138. (In Russ.).

6. Avdeenkova M.P. Legal opportunities for effective application of legal liability measures for committed offenses. Sovremennoe pravo = Modern Law, 2008, no. 6-1, pp. 60–63. (In Russ.).

7. Rodionova A.S. On the issue of the concept and functional nature of sanctions of the norms of Russian law. Vestnik Saratovskoi gosudarstvennoi yuridicheskoi akademii, 2020, no. 2, pp. 43–50. (In Russ.).

8. Exner J. Fixed sanction frameworks in the World Anti-Doping Codes 2015 and 2021: Can hearing panels go below the limits in the pursuit of proportionate punishments? The International Sports Law Journal, 2020, no. 20, pp. 126–144.

9. Afanasyev D.A. Analysis of evidence in the case CAS 2019/A/6636 BC Arsenal v. Russian Basketball Federation and forecasting the position of the Sports Arbitration Court in the case. Teoreticheskaya i prikladnaya yurisprudentsiya = Theoretical and Applied Law, 2020, no. 2, p. 80–85. (In Russ.).

10. Jun C., Vasilyev I.A., Izmalkova M.P., Dongmei P., Khalatova R.I. Problems of proof in football clubs’ disciplinary liability for match-fixing: practice of the Court of Arbitration for Sport (CAS) (2009-2014). Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, 2019, vol. 12, no. 3, pp. 343–362.

11. Vasilyev I.A. Reminder of tragedies as an aggravating circumstance of the strict liability of clubs for the behavior of spectators, in: Yuriysheskie formy perezhivaniya istorii: praktiki i predely = Yuridicheskie formy perezhivaniya istorii: praktiki i predely, Monograph, St. Petersburg, Asters Publ., 2020, pp. 554–561. (In Russ.).

12. Lacey N., Pickard H. The Chimera of Proportionality: Institutionalising Limits on Punishment in Contemporary Social and Political Systems. Modern Law Review, 2015, vol. 78, no. 2, pp. 216–240.

13. Smirnov R.Yu. On the ratio of sanctions for some crimes against human health. Vestnik Yaroslavskogo gosudarstvennogo universiteta im. P.G. Demidova. Seriya: Yuridicheskie nauki = Yuridicheskaya tekhnika = Yuridicheskaya tekhnika = Yuridicheskaya tekhnika, 2011, no. 4, pp. 67–69. (In Russ.).

14. De Vlieger M. Racism in European football: going bananas? An analysis of how to establish racist behaviour by football supportersunder the UEFA disciplinary regulations in light of the inflatable banana-case against Feyenoord. The International Sports Law Journal, 2016, no. 15, pp. 226–232.

15. Katz L., Sandroni A. Strict Liability and the Paradoxes of Proportionality. Criminal Law and Philosophy, 2018, no. 12, pp. 365–373.

16. Khuzhin A.M. About the Construction of strict legal responsibility in law. Yuridicheskaya tekhnika, 2013, no. 7–2, pp. 807–813. (In Russ.).

17. Rumyantseva Yu.N., Bychkov A.V. Security index and its role in improving the legislation on liability for abuse of office in Russia and France. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2016, vol. 10, no. 4, pp. 838–846. (In Russ.).

18. Flanagan C. The corridor of uncertainty: part one, case studies on the legal challenges to the financial regulation of football. The International Sports Law Journal, 2018, vol. 17, iss. 3–4, pp. 139–159. DOI: 10.1007/s40318-018-0124-0.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Васильев Илья Александрович – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права
Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
E-mail: i.vasilev@spbu.ru
Scopus AuthorID: 57196348447
ResearcherID: I-7480-2013
SPIN-код РИНЦ: 7524-7480; AuthorID: 508695

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ
Васильев И.А. Принцип соразмерности и строгая ответственность футбольных клубов за поведение болельщиков в соревнованиях УЕФА / И.А. Васильев // Правоприменение. – 2021. – Т. 5, № 3. – С. 232–248. – DOI: 10.52468/2542-1514.2021.5(3).232-248.

INFORMATION ABOUT AUTHOR
Ilia A. Vasilyev – PhD, Associate Professor; Associate Professor, Department of Theory and History of Law
St. Petersburg University
7/9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russia
E-mail: i.vasilev@spbu.ru
Scopus AuthorID: 57196348447
ResearcherID: I-7480-2013
RSCI SPIN-code: 7524-7480; AuthorID: 508695

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION
Vasilyev I.A. The principle of proportionality and strict liability of football clubs for the behavior of spectators at UEFA competitions. Pravoprimenenie = Law Enforcement Review, 2021, vol. 5, no. 3, pp. 232–248. DOI: 10.52468/2542-1514.2021.5(3).232-248. (In Russ.).