**Академія адвокатури України**

**Кафедра прав людини, міжнародного та європейського права**

**Право міжнародних організацій**

*Силабус навчальної дисципліни*

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 08 Право/29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 082/293 Міжнародне право

Освітньо-професійна програма: «Міжнародне право»

Консультації: понеділок 10:00, середа 13:00, ауд. 21

Рік навчання: 4, Семестр: 7

Кількість кредитів: 3

Мова викладання: українська

Форма підсумкового контролю: екзамен

Викладач дисципліни: Купчишин Олександр Михайлович, канд. юрид. наук, доцент кафедри

Консультант: Дружков Михайло Петрович, канд. юрид. наук, доцент кафедри

Контакти: 044 237 23 17

**Анотація:**

Навчальна дисципліна вільного вибору студентів «Право міжнародних організацій» викладається студентам денної форми навчання, які здобувають освіту в Академії адвокатури України за спеціальністю «Міжнародне право». Передбачається, що студенти ще до знайомства з навчальною дисципліною оволоділи базовими знаннями загальної частини міжнародного права та орієнтуються у його структурі і понятійному апараті. Така вимога є імперативною, оскільки право міжнародних організацій як галузь міжнародного публічного права може сприйматись лише за умови попереднього засвоєння таких, зокрема, питань, як джерела, суб’єкти, основні принципи міжнародного права, історичні етапи його розвитку тощо, а також співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.

Курс загалом розрахований на 90 годин, з яких 30 годин – аудиторні заняття і 60 годин – самостійна робота студентів. У свою чергу, 30 годин аудиторних занять розподіляються на 20 годин лекцій і 10 годин семінарських занять. За підсумками роботи студенти складають іспит.

**Очікувані результати навчання**

По завершенні курсу та за результатами складання іспиту студенти повинні:

• розуміти і чітко визначати роль і місце права міжнародних організацій в системі сучасного міжнародного права;

• вміти систематизувати міжнародні організації, аналізувати їх правову природу, аргументувати правосуб’єктність міжнародних організацій , а також класифікувати їх;

• знати основні універсальні міжнародні організації, насамперед ООН, володіти питаннями їхньої структури і компетенції;

• чітко уявляти юридичну природу, структуру і функції спеціалізованих установ ООН, їх місце в системі ООН;

• в загальних рисах орієнтуватися в системі регіональних міжнародних організацій, знати ключові організації, які діють в кожному регіоні світу, їхню структуру і компетенцію, мати ґрунтовні знання щодо міжнародних організацій європейського регіону;

• мати власне бачення шляхів поглиблення співробітництва України з Європейським Союзом, вміти в загальному плані дати оцінку Угоді про асоціацію Україна–ЄС, знати основні проблеми, які передували ратифікації і набуттю Угодою чинності;

• знати історію створення НАТО, вміти дати політичну і правову оцінку діяльності цієї організації, пояснити позицію України щодо необхідності майбутнього членства в НАТО;

• орієнтуватись в системі міжнародних неурядових організацій, бачити їх роль у просуванні конкретних питань порядку денного міжнародних відносин;

• вміти в цілому знаходити, досліджувати і самостійно оцінювати документи і матеріали у сфері діяльності міжнародних організацій, бути в змозі дискутувати з цих питань і аргументовано відстоювати свою точку зору.

**Програмні результати навчання:**

* ПРН-4 Визначати міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні джерела безпосередньої й опосередкованої інформації для з’ясування потрібних обставин і фактів, надання міжнародно-правової оцінки подіям міжнародних відносин, застосовувати одержані знання й уміння з міжнародних відносин, міжнародного та національного права при вирішенні практичних завдань.
* ПРН-6 Визначати політичні, дипломатичні, іміджеві, суспільні, економічні й інші ризики, пов’язані з заходами міжнародно-правового характеру, взаємодіяти з фахівцями відповідних галузей при підборі засобів мінімізації таких ризиків.
* ПРН-10 Демонструвати концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень міжнародного права (публічного та приватного), порівняльного законодавства, національного права, ускладненого іноземним елементом, виявляти в подіях і фактах міжнародного життя тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані з ними майбутні можливості й ризики.

**Політики:**

* *Політика щодо кінцевих термінів*. Усі письмові роботи (включаючи електронні, тестові і т.д.) мають бути здані на кафедру або викладачеві у встановлений ним термін. Оцінка за роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, знижується на 10%.
* *Політика щодо академічної доброчесності*. Усі письмові роботи перевіряються на плагіат і знімаються з захисту/оцінювання у разі його виявлення. Списування в будь-якій формі під час контрольних робіт, тестувань тощо категорично забороняється.
* *Політика щодо відвідування*. Відвідування занять є обов’язковим. Відвідуваність враховується при оцінюванні – за пропуски нараховуються штрафні бали, окрім пропусків з об’єктивних причин. Всі пропущені заняття підлягають відпрацюванню, форма і терміни якого узгоджуються.

**Оцінювання:**

Оцінювання різних навчальних активностей має різні вагові коефіцієнти:

* оцінки на семінарах – 20%
* індивідуальні письмові роботи/тести – 20%
* екзамен – 60%

Всі три компоненти оцінюються окремо за 100 бальною шкалою. Підсумкова оцінка є середньозваженою сумою оцінок за трьома компонентами.

*Активність під час семінарських занять*

З метою виявлення рівня опрацювання теми всіма студентами групи на початку заняття може проводитися фронтальне бліц-опитування, поточне тестування чи коротка письмова робота, що передбачає відповідь на проблемні питання, пов’язані з темою семінарського заняття.

Основною формою семінарського заняття є проведення дискусії з питань, визначених планом семінарського заняття. Під час дискусії студенти повинні продемонструвати належний рівень засвоєння лекційного матеріалу, сумлінне опрацювання нормативних джерел, основної літератури і нормативних актів. Знання рекомендованої додаткової літератури вітається і заохочується додатковими преміальними балами.

*Індивідуальні завдання*

Метою індивідуального завдання є формування у студентів навичок правового аналізу і письма, здатностей до систематизації, узагальнення, оцінки і прогнозування. Види індивідуальних письмових завдань: написання есе, складання порівняльних таблиць (міжнародний договір – національне законодавство), підготовка аналітичної довідки, підготовка презентації за заданою темою, аналіз новітніх наукових публікацій. Письмові роботи виконуються студентами за індивідуально призначеними викладачем темами. Їх обсяг зазвичай має складати 5–10 стандартних аркушів А4. Думки інших авторів та цитати повинні мати належні бібліографічні посилання. Роботи, які містять плагіат, не зараховуються.

*Екзамен*

Екзамен проводиться шляхом усного індивідуального опитування. Кожен білет містить три питання з різних тем в межах навчального матеріалу дисципліни. Викладач може ставити додаткові запитання, пов’язані з тими, що містяться у білеті, якщо студент допускає неточності чи не розкриває зміст питання достатній мірі.

**Шкала оцінювання**. Для підсумкового оцінювання застосовується прийнята в Академії стандартна шкала оцінювання студентів за 100-бальною шкалою і шкалою ECTS, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Академії адвокатури України.

**Критерії оцінювання.** Оцінювання здійснюється за стандартними критеріями, прийнятими в Академії, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Академії адвокатури України.

**ЗМІСТ І СТРУКТУРА**

Зміст і структура лекційної складової (20 годин) виглядає наступним чином:

**Тема 1. «Міжнародні організації в структурі міжнародних відносин»**

Розглядається історія виникнення та основні етапи розвитку інституту міжнародних організацій, характерні особливості сучасного етапу розвитку міжнародних організацій. Встановлюються типи організацій, що об'єднуються терміном «міжнародний інститут», їх подібність і відмінність. Аналізуються підходи до сучасного розуміння сутності міжнародної організації. Критерії, що визначають міжнародну організацію.

**Тема 2. «Механізм функціонування міжнародних організацій»**

Аналізується зміст поняття «право міжнародних організацій», його джерела права. Досліджується зміст правових норм, пов'язаних з діяльністю міжнародних організацій: «внутрішнє право», «зовнішнє право», спеціальні правові норми. Розглядається механізм впливу міжнародних організацій на країни-члени. Аналізується принцип суверенної рівності держав-членів та рівні розподілу повноважень між міжнародними організаціями і їх країнами-членами: міжурядові організації, що виконують координуючі функції; міжнародні організації, що виконують окремі наднаціональні функції; повністю наднаціональні організації.

**Тема 3: «Місце і роль Організації Об’єднаних Націй в системі міжнародно-правового регулювання»**

Порушуються такі питання, як історія створення ООН, її міжнародна правосуб’єктність, цілі та принципи ООН, основні статутні положення, спроможність адекватно реагувати на виклики сучасності тощо. Значна увага приділяється структурі ООН, зокрема, роботі її шести головних органів – Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки, ЕКОСОР, Ради з опіки, Секретаріату і Міжнародного Суду. Розглядаються питання участі в роботі ООН та окремих її органів України як однієї з держав-засновниць цієї міжнародної організації. Пріоритетне значення надається аналізу проблем та можливих шляхів реформування ООН.

**Тема 4: «Регіональні міжнародні організації, їх роль у формуванні сучасних міжнародних відносин»**

Пропонується юридичний аналіз положень Статуту ООН, що регулюють порядок утворення і загальні напрями діяльності міжнародних регіональних організацій, а також координацію їхньої роботи з Радою Безпеки ООН. Розглядається історія створення, структура і компетенція окремих міжнародних організацій, які розташовані у різних регіонах світу, зокрема, Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Організації американських держав (ОАД), Ліги арабських держав (ЛАД), Африканського Союзу (АС) та Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Міжнародно-правова діяльність таких важливих для України регіональних організацій, як Рада Європи, ЄС і НАТО висвітлюється в окремих лекціях.

**Тема 5: «Рада Європи – ключова міжнародна регіональна організація у сфері захисту прав людини, впровадження демократії та забезпечення верховенства права»**

Аналізується історія створення Ради Європи, її структура і сфера компетенції. Особливий наголос робиться на питаннях співробітництва України з Радою Європи. Докладному розгляду підлягає діяльність двох головних органів РЄ – Комітету Міністрів і Парламентської Асамблеї. Значна увага приділяється аналізу основоположного міжнародно-правового документа Ради Європи – Європейської Конвенції з прав людини, а також діяльності Європейського Суду з прав людини.

**Тема 6: «Європейський Союз як вища форма інтеграційного об’єднання європейських країн»**

Розглядаються основні етапи еволюції ЄС – від створення Європейського об’єднання вугілля і сталі через Європейське економічне Співтовариство до сучасного Європейського Союзу. Докладно аналізуються як досягнення в рамках ЄС, так і проблемні питання його діяльності. Зокрема, відзначаються економічні успіхи, високий рівень політичної, фінансово-економічної, правової та культурної інтеграції країн-членів. Водночас привертається увага до зростання суперечностей між державами, аналізується невдала спроба запровадження т.зв. євроконституції, досліджуються причини і можливі наслідки Брекзіту тощо. Досліджується також структура ЄС, діяльність і компетенція його головних органів. Особлива увага приділяється аналізу динаміки стосунків України з Європейським Союзом, зокрема, завершенню тривалого процесу укладання Угоди про асоціацію України з ЄС.

**Тема 7: «Правова природа і специфіка діяльності міжнародних неурядових організацій»**

Пропонується визначення міжнародних неурядових організацій, досліджується питання їх правосуб’єктності. Дається динаміка зростання кількості міжнародних неурядових організацій у світі, аналізується їх типова структура, цілі і завдання. Розглядаються положення Статуту ООН, які регулюють співробітництво ООН з міжнародними неурядовими організаціями. Зазначаються умови набуття міжнародними неурядовими організаціями консультативного статусу при ЕКОСОР, а також перераховуються категорії консультативного статусу – загальний, спеціальний і статус за реєстром. Аналізується діяльність і компетенція Комітету ООН з неурядових організацій.

**Теми семінарських занять** (10 годин) пропонується опрацювати наступним чином:

**Тема 1**: «Право міжнародних організацій як одна з ключових галузей сучасного міжнародного права» - 2 години.

**Тема 2**: «Місце і роль Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ в системі міжнародно-правового регулювання».

**Тема 3**: «Регіональні міжнародні організації, їх роль у формуванні міжнародних відносин» (долучається Рада Європи, яка в лекційному курсі розглядалась окремою темою).

**Тема 4**: «Європейський Союз як вища форма інтеграційного об’єднання європейських країн».

**Тема 5**: «Організація Північноатлантичного Договору (НАТО) як дієвий механізм забезпечення колективної безпеки держав-членів».

Питання діяльності міжнародних неурядових організацій залишається для опрацювання студентами в процесі самостійної роботи.

**Перелік рекомендованої літератури та посилання на інформаційні ресурси містяться у робочій програмі відповідної навчальної дисципліни.**