**Всеукраїнський тиждень права 2019**

**Лекція**

**на тему: “Права людини: визначення, реалізація і захист”**

*Вступ*

Права людини – це природні можливості [індивіда](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4), що забезпечують його [життя](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F), людську [гідність](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) і свободу діяльності у всіх сферах [суспільного](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) життя.

Вони існують незалежно від закріплення в [законодавчих актах](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82) держави, є об'єктом міжнародно-[правового регулювання](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) та захисту.

Основними правами людини є права:

1) що обумовлені біологічною сутністю людини, належать їй від народження (природні невідчужувані права);

2) діяти певним чином або утримуватися від певних дій, спрямованих на задоволення потреб, без яких людина не в змозі нормально існувати і розвиватися;

3) що походять від природи людини і покликані формувати та підтримувати в людині її індивідуальність, почуття власної гідності, не обмежені територією держави і не залежать від національної приналежності людини;

4) що залежать від рівня економічного, політико-соціального, духовно-культурного розвитку суспільства (змінюються, враховуючи зміну рівня розвитку як самого суспільства, так і потреб конкретної людини);

5) що мають правовий характер, оскільки внесені до законодавчих актів, які створені як на міжнародному рівні, так і в межах конкретної держави. Визнання, дотримання, охорона і захист державами (у результаті угод) основних прав людини, закріплених на міжнародному рівні, є свідченням того, що вони стали не лише об'єктом міжнародного регулювання, але й міжнародними стандартами.

*Реалізація і захист прав людини в світі*

Положення про права та основні свободи людини, що містяться у статтях Статуту Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН), стали основою становлення нового інституту права – міжнародного захисту прав людини.

10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН затвердила Загальну декларацію прав людини (далі – Декларація), яка проголосила центральний пункт концепції прав людини – *зобов’язання поважати права людини*. Статтею 2 Декларації встановлено, що кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті.

10 грудня відзначається в усьому світі, як День прав людини. Права людини набули цінності, яка належить усьому міжнародному співтовариству. Права людини отримали закріплення в міжнародному праві, як правовий стандарт, до якого повинні прагнути всі народи і держави. З моменту визнання цих прав кожна людина набувала певного правового статусу відповідно до міжнародного гуманітарного і, разом із ним, національного права.

Комплекс міжнародних документів – Загальна декларація прав людини 1948 p., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийняті ООН
у 1966 p.

*Декларацією встановлені такі права людини*, як право на:

* життя, на свободу і на особисту недоторканність (ст.3);
* визнання її правосуб'єктності (ст.6), тобто здатності виступати учасником правовідносин – мати цивільні права та обов’язки, усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, нести юридичну відповідальність за свої протиправні вчинки;
* рівний захист перед законом (ст.7);
* ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом (ст.8);
* розгляд своєї справи прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом (ст.10);
* вважатися невинною доти, поки її вина не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту (ст.11);
* захист закону від втручання у особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність її житла, таємницю її кореспонденції або на її честь і репутацію (ст.12);
* вільне пересування і обрання собі місця проживання у межах кожної держави (ст.13);
* шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком (ст.14);
* громадянство (ст.15);
* шлюб (ст.16);
* володіти майном (ст.17);
* свободу думки, совісті і релігії (ст.18);
* свободу переконань і на вільне їх виявлення (ст.19);
* свободу мирних зборів і асоціацій (ст.20);
* брати участь в управлінні своєю країною (ст.21) – безпосередньо або через вільно обраних представників;
* рівного доступу до державної служби в своїй країні (ст.21);
* соціальне забезпечення (ст.22);
* працю, вільний вибір роботи, справедливі і сприятливі умови праці та захист від безробіття (ст.23);
* відпочинок і дозвілля (ст.24);
* життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї (ст.25);
* освіту (ст.26);
* вільно брати участь у культурному житті суспільства (ст.27).

Істотний внесок у встановлення стандартів у галузі прав людини здійснює Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). До її складу входять 57 держав-членів з Північної Америки, Європи та Азії.

До сучасних міжнародно-правових актів належать:

- Міжнародний білль про права людини, що проголошує невід'ємні права і основні свободи людини; угоди, спрямовані на запобігання і покарання за злочини, що призводять до грубих масових порушень прав людини (Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26 жовтня 1968 p., Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948 p.);

- конвенції, спрямовані на захист груп населення, що потребують особливої турботи з боку держави (Конвенція про права дитини 1989 p., Конвенція про охорону материнства 1952 p., Конвенція про статус осіб без громадянства 1954 р. та ін.);

- конвенції, що мають на меті захист індивіда від зловживань з боку державних органів і посадових осіб, а також документи, що передбачають можливість окремих осіб домагатися розгляду їх скарг (петицій) на свій уряд у міжнародних органах (Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, поводження та покарання, від 10 грудня 1984 p., Женевські конвенції 1949 р. про захист жертв війни і Додаткові протоколи до них 1977 p., Факультативний протокол та ін.).

Кожна країна світу, що взяла на себе зобов'язання виконувати міжнародні конвенції, у тому числі що стосуються прав людини, повинна керуватися принципами і нормами цих конвенцій у своєму внутрішньому законодавстві, а також зобов'язана створити умови для здійснення і захисту прав кожної людини. Майже всі сучасні конституції демократичних держав мають норми, які у загальній формі гарантують непорушність основних прав людини.

Також слід зазначити, що Україна є стороною практично всіх багатосторонніх конвенцій ООН в галузі прав людини.

*Реалізація і захист прав людини в Україні*

В Україні права людини закріплені в Конституції України. Окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина, в якому вказано:

1) всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах;

2) права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними;

3) права і свободи людини і громадянина не є вичерпними;

4) Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані; при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод;

5) права будь-якої людини є універсальними (вони належать усім людям в будь-яких ситуаціях незалежно від соціального становища), вродженими (вони вже належать кожній людині лише за фактом народження) і невід'ємними (неможливо позбавити індивіда цих прав, неможливість його добровільної відмови від цих прав).

До особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, відносять право на:

- життя (ст. 27);

- повагу своєї гідності (ст. 28);

- особисту свободу і недоторканість (ст. 29);

- таємницю особистого життя (ст. ст. 31, 32, 51, 52);

- недоторканність житла (ст. 30);

- свободу світогляду і віросповідання (ст. 35);

- свободу пересування та право вільного вибору місця проживання (ст. 33);

- охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49);

- судовий захист своїх прав (ст. 55);

- відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної і моральної шкоди, завданої органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (ст. 56);

- свободу від зобов’язання виконувати явно злочинні розпорядження і накази (ст. 60).

Відповідно до ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Крім того, у разі вичерпання усіх доступних національних засобів юридичного захисту особа за захистом своїх порушених прав може звернутися до Європейського суду з прав людини (далі – Суд) – міжнародної судової установи, уповноваженої розглядати заяви осіб, які скаржаться на порушення своїх прав, закріплених у Конвенції про  захист  прав  людини  і основоположних  свобод, прийнятій відповідно до Загальної декларації прав людини з метою додержання країнами-підписантами (учасниками Ради Європи) та забезпечення на своїй території прав та основоположних свобод людини. Конвенція була відкрита для підписання 4 листопада 1950 р., набула чинності 3 вересня 1953 р.

Суд може розглядати лише ті скарги, які подаються проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і які стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації.

Людина може звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з таких держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту в межах передбачених законодавством строків, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення.

Також слід зазначити, що парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений), який у своїй діяльності керується [Конституцією України](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80), законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є:

1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;

2) додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина;

3) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;

4) сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі;

5) поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;

6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод;

7) сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу.