**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**О.В. МЕЛЬКОВСЬКИЙ**

**ПРАВО НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ**

**Методичні рекомендації**

**до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра**

**освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність»**

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № 2 від30 жовтня 2018

Запоріжжя

2018

УДК :347.77:351.746.1:356.35(477)(075.8)

М481

Мельковський О.В. Право національної безпеки та оборони: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» / О.В. Мельковський. –Запоріжжя : ЗНУ, 2018. –75с.

У виданні відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Право національної безпеки та оборони» подано зміст самостійної роботи (тематику, перелік ключових термінів і понять для обов’язкового засвоєння, план опрацювання теми та методичні поради). Запропоновано питання та завдання для самоконтролю і комплекс тестів. Зміст основних термінів і понять курсу розкрито у глосарії.

Для здобувачів ступеня вищої освіти магістра освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність».

Рецензент

*М.О. Ларкін,* канд.юрид. наук, доцент кафедри кримінального права та правосуддя

Відповідальний за випуск

*Ю. В. Пирожкова,* д–р юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права та правосуддя

**ЗМІСТ**

**ВСТУП..................................................................................................................................4**

**ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ……………………………………………………………...6**

**ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ……………………….6**

**ТЕМА 2. ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ В УКРАЇНІ……..……12**

**ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ………………………………………...16**

**ТЕМА 4. ПРАВОВА ОСНОВА ТА ЗАВДАННЯ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ В УКРАЇНІ……………………………………………………..20**

**ТЕМА 5. ПРИНЦИПИ І ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ……………………………………………………………………………………….24**

**ТЕМА 6. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ……………………………………………………………………………27**

**ТЕМА 7. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК НАПРЯМОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ…………………………………………………………………………………………30**

**ТЕМА 8. РЕАЛІЗАЦІЯ ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИЧСТУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ……………………………………34**

**ТЕМА 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК НАПРЯМКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ…………………………………..37**

**ТЕМА 10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВ...41**

**ТЕМА 11.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНИ…………………………………………………...44**

**ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ……………..……………………………………...47**

**ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ЕСЕ……………………………………………………...………57**

**ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЕСЕ…………………………...………59**

**ГЛОСАРІЙ………………………………………………………………………………………..65**

**РЕКОМЕНДОВАНАЛІТЕРАТУРА..................................................................................70**

**ВСТУП**

Конституція України (ст. 17) визначає, що забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, а забезпечення державної безпеки покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначається законом. Тому вивчення дисциплін, пов’язаних з питаннями національної безпеки та безпекового права є актуальним при підготовціфахівців з правоохоронної діяльності.

Сучасний стан національної безпеки в Україні важко визначити як належний, а тому необхідні рішучі заходи щодо його поліпшення. Для ефективного функціонування й оптимального реформування системи забезпечення національної безпеки та її організаційного розвитку вирішальне значення має конституційно-правова база, розробка і зміни якої повинні носити предметно-цільовий характер.

Слід зазначити, що при розробці й реалізації державної політики щодо національної безпеки не можна відходити від основної лінії, яку визначає Конституція – розбудови і подальшого розвитку України як суверенної та незалежної, демократичної держави.

Дисципліна **«**Право національної безпеки та оборони» дозволить засвоїти здобувачам ступеня вищої освіти магістра, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність», поняття, концепції, принципи й методи, що використовуються у сфері безпекового права та національної безпеки в цілому.

Курс озброїть магістрів знаннями, вміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку у сфері правоохоронної діяльності, публічної безпеки й порядку; забезпечить їх готовність до застосування методів, методик та технологій правоохоронної діяльності, до вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, а також до розробки та впровадження організаційно-правових заходів підвищення ефективності правоохоронної діяльності.

Метоювикладання дисципліни є висвітлення основоположних, найбільш суттєвих і ключових проблем у галузі національної безпеки та безпекового права, формування у студентів теоретичних і практичних знань про закономірності виникнення й розвитку основних понять і принципів безпекового права та національної безпеки, їх значення в захисті інтересів держави та громадян.

Основні завдання дисципліни **«**Право національної безпеки та оборони»:

– оволодіння категорійно-понятійним апаратом та теоретичними знаннями з безпекового права та національної безпеки;

– вивчення позитивного досвіду використання засобів і методів забезпечення безпеки держави;

– застосування засвоєних знань на практиці;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

**Знати:**

–тлумачення основних термінів і понять навчальної дисципліни;

–основні погляди науковців на природу національної безпеки;

– особливості системи національної безпеки та її принципи;

– перелік та повноваження суб’єктів, які забезпечують національну безпеку, форми їх взаємодії;

– види безпеки в галузі безпекового права;

–актуальні питання забезпечення безпеки в державах світу та на міжнародному рівні.

**Уміти:**

– вільно орієнтуватися у системі законодавства, яке регулює питання забезпечення безпеки, прогнозувати перспективи його розвитку;

–аналізувати та застосовувати практичний досвід щодо використання засобів і методів забезпечення національної безпеки;

–досліджувати практику Європейського суду з прав людини, який напрацьовуєміжнародні стандарти в галузі безпекового права;

У навчальному плані підготовки магістрів для засвоєння програмного матеріалу курсу **«**Право національної безпеки та оборони» передбачені лекції, практичні заняття та самостійна робота. Остання відіграє важливу роль у структурі навчальної дисципліни. Її зміст визначається робочою програмою курсу. Запропоновані автором методичні рекомендації визначають зміст самостійної роботи, тематику індивідуального завдання та поради щодо його виконання, заходи самоконтролю.

**ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ**

**ТЕМА1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ**

**Мета вивчення теми:** усвідомити сутність поняття «безпека»,засвоїти інформацію про зміст національної безпеки та оборони в державі, розглянути її основи, закономірності виникнення та розвитку, ознайомитися з основними формами та рівнями безпеки.

**План**

1. Сучасні погляди на визначення поняття безпеки.

2. Сутність і зміст національної безпеки та оборони.

3. Рівні і форми забезпечення безпеки.

4. Види безпеки.

**Ключові поняття:**безпека, національна безпека, види безпеки, стратегічні та тактичні завдання національної безпеки та оборони, сутність безпеки, зміст безпеки, форми здійснення безпеки,національні інтереси.

**Методичні рекомендації**

Розкриваючи **перше питання,** необхідно зазначити, що концептуальне підґрунтя національної стратегії щодо питань безпеки та оборони було закладено в Декларації про державний суверенітет України, окремі розділи якої присвячено зовнішній і внутрішній безпеці, а також міжнародним відносинам.

Для з'ясування сутності та змісту поняття «безпека» розглянемо її визначення у тлумачних словниках.

За В.І. Далем, «безпека – це відсутність небезпеки, збереження, надійність» .

С.І. Ожегов визначає безпеку як «стан, при якому не загрожує небезпека кому-, чому-небудь».

В Енциклопедичному словнику Ф.А. Брокгауза і І.А. Ефрона безпека (особиста і майнова) розглядається як найголовніша запорука людського розвитку, причина появи і сенс існування держави.

Безпека створюється попередженням небезпек, які можуть загрожувати як окремим громадянам, так і суспільству і державі в цілому. Забезпечується безпека шляхом здійснення цілого ряду заходів.

Антонімом слова «безпека» є «небезпека». Це поняття безпосередньо пов’язано з наявністю відповідних загроз та жахів (страхів), які є підставами для виникнення у особи або суспільства психологічного стану небезпеки.

Безпека визначається також як складна система – сукупність зв'язків і відносин, що характеризують такий стан соціального об'єкта, при якому забезпечується його стійке, стабільне існування, задоволення та реалізація життєвих потреб, здатність до ефективного парирування внутрішніх і зовнішніх загроз, саморозвиток і прогрес.

При цьому **безпека** – це атрибутивна властивість системи, що характеризує стан її цілісності, стійкості, відносну самостійність і здатність до саморозвитку. Як результат захищеності системи від деструктивних дій.

Безпека досягається шляхом встановлення балансу між існуючою загрозою і здатністю протистояти їй.

Як видно з наведених визначень, в основу поняття «безпека» покладено стан стійкості, надійності розвитку соціальної організації як системи. Безпека розглядається як динамічний процес, в основі якого лежить рівновага системи (баланс інтересів), а ступінь захищеності соціальних організацій завжди відносна.

Розгляд ключових слів, визначальних ознак і змістового аспекту поняття безпеки дозволяє зробити висновок, що єдиними підставами забезпечення безпеки є категорії «діяльність» і «суб'єкт».

**Суб'єкт** – це фізична особа, група осіб або юридична особа – соціальна організація, яка протягом життєвого циклу має у своєму розпорядженні можливості, що дозволяють їй задовольняти свої інтереси в галузі безпеки.

**Діяльність** можна визначити як використання наявних засобів для задоволення інтересів в умовах зовнішніх обмежень. Діяльність будь-якого суб'єкта об'єктивно «налаштована» на самозбереження, збереження своєї цілісності, а також на розвиток – максимальне продовження свого існування в мінливих зовнішніх умовах. Самозбереження і розвиток – об'єктивні потреби суб'єкта, що зв'язують його з зовнішнім світом в ході боротьби за існування. Зміна міжнародної і внутрішньої обстановки веде як до зміни цих потреб, так і до їх переосмислення.Усвідомлення потреб народжує інтереси – суб'єктивну форму вираження об'єктивних потреб.

**Інтерес**– це функція стану суб'єкта відносно до інших суб'єктів. Наприклад, інтереси країни або національні інтереси виявляються у взаємодії її з іншими країнами. Інтерес визначає форму і зміст того, що необхідно досягти для задоволення потреби – бажаного результату , проте не надає послідовності його досягнення.

Нормативний зміст поняття «безпеки» у вітчизняному законодавстві не визначено, але досить чітко сформульовано в Законі України «Про основи національної безпеки України». Так, поняття «**національна безпека**» трактується як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією

**Забезпечення безпеки суб'єкта**– це вид його діяльності, спрямований на збереження одних його можливостей за рахунок інших (як правило, «самозбереження» за рахунок «розвитку»).

У результаті базовими елементами поняття безпеки суб'єкта є:

* інтереси суб'єкта;
* засоби і методи, доступні йому.

**Національна безпека України** (далі – НБ) – це стан країни, за якого система державно-правових і суспільних гарантій забезпечує реалізацію суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності держави, всебічний розвиток і захист інтересів всього населення країни, джерел його духовного й матеріального добробуту без будь-якої дискримінації від можливих внутрішніх і зовнішніх загроз шляхом досягнення національних потреб та інтересів і погодження їх із загальнолюдськими потребами й інтересами у межах основних принципів та загальновизнаних норм міжнародного права.

Відтак під **національною безпекою**слід розуміти стан захищеності життєво важливих національних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз.

При розкритті **другого питання** слід звернути увагу на те, що система національних інтересівУкраїни визначається сукупністю основних інтересів особи, суспільства, держави та охоплює всі сфери їх діяльності: політичну, економічну, військову, екологічну, інформаційну, науково-технічну, соціальну та інші. Тому в змісті поняття «національна безпека» можна виділити різні структурні елементи (компоненти), до основних з яких належать політична, економічна, військова, екологічна й інформаційна безпека.

**Теорія національної безпеки**– це метанаука, яка поєднує прикладні аспекти соціальних, військових, гуманітарних, технічних, психологічних, біологічних та інших наук з метою дослідження сутності, змісту, методів, форм і засобів забезпечення безпеки особистості та соціальних спільнот різних рівнів.

Поняття національної безпеки відображає провідну роль нації – політичної, державно-громадської спільноти – як носія інтересів розвитку суспільства, вказує на те, що національна державність залишається основною формою політичної організації суспільства, а національна держава продовжує відігравати роль важливого суб'єкта міжнародних відносин.

До **основних завдань системи забезпечення національної безпеки** можна віднести:

– захист конституційних прав, свобод та інтересів громадян України;

– захист конституційного ладу, державного суверенітету, територіальної цілісності, недоторканості державного кордону, науково-технологічного і оборонного потенціалу країни;

– реалізація державної політики національної безпеки;

– ведення активної розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності з метою забезпечення національної безпеки через здобуття необхідної розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової інформації для відпрацювання стратегічних, тактичних і оперативних рішень в сфері управління національною безпекою та вироблення механізмів їх реалізації;

– виявлення, запобігання і припинення розвідувальної та іншої, спрямованої на нанесення шкоди національній безпеці України, діяльності спеціальних служб, а також окремих осіб чи організацій;

– виявлення, запобігання і припинення тероризму та іншої діяльності, спрямованої на насильницьку зміну конституційного ладу, порушення територіальної цілісності та недоторканості державних кордонів України;

– моніторинг (спостереження, оцінка і прогноз) стану національної безпеки у зв'язку із впливом загроз та небезпек як зсередини, так і ззовні країни;

– геополітичне моделювання поведінки партнерів по системі безпеки при реалізації загрози або небезпеки;

– недопущення проникнення до системи управління СНБ структур промислового шпіонажу, представників організованої злочинності;

– протидія технічному проникненню на об'єкти особливої важливості з метою вчинення злочинів, проведення диверсійно-терористичної та розвідувальної діяльності;

– виявлення, попередження та припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності суб'єктів системи забезпечення національної безпеки зсередини системи їй на шкоду;

– захист громадян України за її межами;

– забезпечення збереження державної таємниці;

– організація демократичного цивільного контролю за функціонуванням СЗНБ тощо.

Відповідно до окресленої мети і завдань **до функцій системи забезпечення національної безпеки України** належать:

– прогнозування та виявлення загроз та небезпек національній безпеці;

– розроблення і здійснення комплексу оперативних, тактичних і стратегічних заходів;

– створення і підтримання у готовності сил забезпечення національної безпеки;

– участь у забезпеченні всезагальної і регіональної безпеки відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

При розгляді **третього питання** загальнотеоретичні положення про безпеку в практичній площині необхідно розкривати вмежах існуючої системи міжнародних відносин. Можна виділити три відносно самостійних (геополітичних) **рівні безпеки**:

– глобальна;

– регіональна;

– безпека окремих країн (яка своєю чергою включає державну безпеку, суспільну безпеку, безпеку в побуті й на виробництві).

Кожному з цих рівнів відповідають свої, певні форми забезпечення безпеки: колективна, національна, корпоративна, особиста.

Залежно від функціональних сфер суспільного життя прийнято розрізняти безпеку: політичну, військову, економічну, соціальну, інформаційну, екологічну.

Окрім того, безпека включає в себе зовнішній і внутрішній аспекти.

Оскільки в наш час і в доступній для огляду перспективі системоутворювальним суб'єктом міжнародних відносин продовжує залишатися національна держава – окрема країна з її міжнародним статусом і інститутами, то теорія безпеки і практика її забезпечення найбільш повно розкриваються на цьому рівні.

Розкриваючи **четверте питання**, важливо виділити та коротко охарактеризувати **види безпеки** у структурі національної безпеки. Так, наприклад, сутність **політичної безпеки**полягає в здатності науки створити політичну систему, що забезпечує баланс інтересів різних соціальних груп; самостійно вирішувати питання державного устрою; проводити незалежну внутрішню і зовнішню політику.

Під **економічною безпекою**розуміється стан нації, при якому вона може суверенно, без зовнішнього втручання визначати шляхи і форми свого економічного розвитку.

**Військова безпека**полягає в можливості забезпечення національної безпеки засобами озброєного насильства. Насамперед військова безпека характеризується здатністю нації стримувати агресію або протидіяти їй.

**Екологічна безпека**полягає в наявності безпечного місця існування, що забезпечує нормальну життєдіяльність людини. Баланс компонентів у системі «населення – навколишнє середовище – природні ресурси» є гарантом життєздатності людського суспільства.

**Інформаційна безпека**– стан захищеності інформаційних ресурсів від внутрішніх і зовнішніх загроз, здатних завдати збитку інтересам особи, суспільства, держави (національним інтересам).

Необхідно зазначити, що **об'єктами**системи забезпечення національної безпеки України є:

• національні інтереси, цінності та потреби української нації;

• їх носії (юридичні та фізичні особи) і відносини між ними (суспільні відносини у сфері національної безпеки);

• власне система забезпечення національної безпеки України.

**Питання та завдання для самоконтролю**

1. Розкрийте зміст понять «безпека» та «національна безпека».

2. Охарактеризуйте основні форми та методи забезпечення національної безпеки.

3.Назвіть основні рівні забезпечення безпеки.

4. Перелічіть та охарактеризуйте види безпеки.

5.Розкрийте співвідношення безпекового права та інших галузей права.

6. Розкрийте сутність поняття «забезпечення національної безпеки».

7. Охарактеризуйте основні види національної безпеки.

8. Складіть схему основних рівнів і форм реалізації безпеки.

**ТЕМА 2. ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ В УКРАЇНІ**

**Мета вивчення теми:** ознайомитися з розвитком поняття національної безпеки та особливостями формування структур безпекив період формування державності України та в наш час;усвідомити закономірності її виникнення та розвитку; розглянути характеристику органів, що її забезпечують.

**План**

1.Формування структур безпеки на території України в період козацької доби.

2.Реалізація питань безпеки в період формування державності України в 20-му столітті.

3. Забезпечення національної безпеки української держави правоохоронними органами в сучасний період.

**Ключові поняття:**історія розвитку [національної безпеки України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#Історія_розвитку_терміну_національна_безпека_України), функції національної безпеки, структури національної безпеки, формування державності.

**Методичні рекомендації**

Вивчаючи **перше питання,**варто пригадати деякі історичні епізоди. У зв’язку з цим доцільно ознайомитися з періодом становлення та розвитку козацької республіки, що існувала свого часу на Запорізькій Січі.

Українська держава козацького періоду, по суті, була державою військового об’єднання, яким були козаки. Особлива увага в кримінальному законодавстві приділялася військовим злочинам – порушенням установленого порядку несення військової служби (самовільне залишення служби або ухиляння від неї, протидія військовому начальникові, посягання на його життя чи здоров’я тощо). Передбачалася кримінальна відповідальність і за протидію відправленню правосуддя – злочинами визнавалися лжеприсяга в суді, неправдиве свідчення, приховування злочинів. Найтяжчими злочинами вважалися будь-які посягання на представників органів державної влади та управління, що, у свою чергу, викликало поширення застосування в Україні смертної кари .

Виконання найбільш важливих завдань внутрішньої і зовнішньої безпеки при Гетьманщині забезпечувалося використанням військових підрозділів, які мали досить чітку структуру за централізованим принципом: сотня-полк –«Військо Запорізьке».

Отже, козацький період становлення Української держави характеризується наявністю цілком природних для вказаного історичного періоду заходів із забезпечення внутрішньої безпеки життя козацького суспільства та всіх адміністративних та управлінських його засад. Зрозуміло, що в період козацької республіки поняття безпеки як системи відповідних заходів, сформоване не було. Проте деякі ознаки цього поняття в життєдіяльності Січі існували.

Варто зазначити, що фундаментальною основою забезпечення безпеки системи козацького війська були принципи моралі, які історично формувалися з початку існування Січі, а також православна віра, сталими принципами якої незміно керувалися козаки у своєму житті.

На інших етапах становлення та розвитку основних інститутів Української держави, застосування заходів, що забезпечують її внутрішню безпеку та діяльність правоохоронних структур, відбувалося з урахуванням історичних особливостей України, що тривалий час перебувала в складі інших держав, зокрема Російської Імперії.

При розгляді **другого питання** необхідно звернути увагу на те, що на початку XX сторіччя Україна отримала історичну можливість самостійно розбудовувати структурні основи державності. Так, після Жовтневого перевороту 1917 р. в Україні активно, хоча не завжди продуктивно, формувалося підґрунтя нової держави. Було створено ряд державних установ, призначених забезпечувати додержання стабільного правопорядку та безпеки держави. Так, наприклад, у 1918 році було створено таку структуру, як Державна Варта.

Департамент мав відділи з чітко розмежованими функціями. Серед них такі, що займалися загальними справами Державної Варти (загальний, інспекторський, легітимаційний відділи і секретна частина), і такі, що керували роботою окремих підрозділів варти (залізничний і освідомчий відділи). Освідомчий відділ, наприклад, зобов’язувався забезпечувати запобігання злочинам проти державного ладу і безпеки та їх припинення; таємне листування у справах про злочини проти держави: інспектування місцевих освідомчих відділів; контроль за фінансовою звітністю відомчих органів.

Кадровими питаннями в Департаменті Державної Варти займався його загальний відділ, на місцях – губернські і повітові старости.

Зазначені приклади свідчать про наявність початкових та слабо розвинутих заходів із забезпечення внутрішньої безпеки в державних структурах молодої держави Україна в 1918 р. При цьому діяльність вказаної правоохоронної структури була вузькоспрямована, переважно у вигляді застосування контррозвідувальних заходів.

Формування правової основи забезпечення «безпеки» системою МВС та інших правоохоронних органів до набуття незалежності Україною здійснювалося в межах відомчих нормативних актів, які регламентували створення структурних підрозділів що забезпечували безпеку в республіці у складі таких структур, як «НК–ДПУ–НКВС–МВС»,що діяли в Радянському Союзі протягом 20-го століття.

У сучасний період історії української держави у межах органів державного управління національною безпекою можна виділити окремо ті органи, забезпечення національної безпеки для яких є прямим обов'язком (органи спеціальної компетенції), і ті, які здійснюють дану функцію опосередковано (органи загальної компетенції). Саме на цьому необхідно акцентувати увагу при вивченні **третього питання**.

**Реалізація питань забезпечення національної безпеки покладена безпосередньо на систему правоохоронних органів.**

**Система правоохоронних органів** –це система суб'єктів, що здійснюють правоохоронну діяльність. Суб'єктами цієї системи є: держава через законодавчі, виконавчі, судові органи, президентські структури, прокуратуру тощо; деякі громадські організації та об'єднання; окремі громадяни, яким державою делеговано певні повноваження з урахуванням відповідного розподілу серед них компетенції, форм і засобів здійснення.

Своєю чергою серед органів спеціальної компетенції важливо виділити ті, які мають спеціальну компетенцію, зокрема наділені ***правом застосування сили.***

Перший неофіційний проект Концепції національної безпеки України було підготовлено вже до 16 вересня 1991 р. Саме цей проект був узятий за основу розробки Концепції оборони і будівництва Збройних сил України, затвердженої Верховною Радою України 11 жовтня 1991 р., що дозволило Україні першій (з-поміж республік колишнього СРСР) підготувати і вже 6 грудня 1991 р. завершити прийняття основ національного законодавства в галузі будівництва воєнної організації держави.

Проект Концепції національної безпеки був готовий до офіційного розгляду 10 березня 1992 р. Окрім того, в процесі роботи над проектом Концепції було оголошено рішення Президента України про сформування при Президентові України Ради національної безпеки України і її наукового органу – Національного інституту стратегічних досліджень, першим директором якого було призначено доктора економічних наук, професора С.І. Пирожкова.

Перше читання проекту Концепції національної безпеки України у Верховній Раді України було проведено 19 жовтня 1993 р., друге – 24 травня 1996 р., а остаточне затвердження – 16 січня 1997 р., тобто на підготовку і затвердження Концепції було затрачено рівно п'ять років.

У теперішній час 08.07.2018 вступив у закону силу та діє Закон України від 21.06.2018 № 2469–VIII«Про національну безпеку України». Він визначає основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз.

На початку XXI ст., як за рівнем небезпеки, так і за сумарним потенціалом, внутрішні загрози мали значну перевагу. До найбільш небезпечних належать відсутність визначеної військової та військово-технічної політики, концепції військового будівництва в Україні; спроби створення в Україні незаконних воєнізованих формувань; проведення необґрунтованих реформ у військовій сфері, безсистемне визначення кількості військової організації, зниження можливостей підтримки необхідного рівня бойової підготовки військ, зменшення витрат на оборону; деградація технологічного та промислового потенціалу; відсутність стабільних військово-економічних зв'язків з іншими державами; неконтрольоване вивезення капіталу та певної стратегічно важливої сировини за межі України; зростання корупції в органах державної влади; незаконний експорт озброєнь та новітніх технологічних розроблень.

Серед зовнішніх загроз найнебезпечнішими вважали загострення міжетнічних і міжконфесійних протиріч та активізація їх ззовні; наявність іноземних військових формувань на території України; висунення територіальних претензій до України; заяви та акції, що дискредитують внутрішню і зовнішню політику держави; прагнення деяких держав до встановлення домінуючого військово-політичного впливу та їхня схильність до використання силових методів для розв'язання конфліктних ситуацій; існуючі та потенційні осередки локальних дій, збройних конфліктів у безпосередній близькості від кордонів України; наявність у деяких держав великих арсеналів ядерної та інших видів зброї масового знищення; загрози міжнародного тероризму; некеровані міграційні процеси тощо.

**Питання та завдання для самоконтролю**

1. Охарактеризуйте стан забезпечення безпеки на території України в період козацької доби .

2. Розкрийте особливості формування основ національної безпеки в Україні на початку 20-го століття.

3.Розкрийте поняття «правоохоронні органи»з точки зору забезпечення національної безпеки України.

4.Подайте у вигляді таблиці хронологію розвитку структур, що забезпечують безпеку в Україні з часів існування козацтва і до початку 20-го століття.

5.Проаналізуйте ефективність діяльності органів та підрозділів, що забезпечували безпеку на території української держави після Жовтневого перевороту в царській Росії.

6. Схематично подайте сучасну структуру правоохоронних органів, що займаються питаннями національної безпеки в Україні.

7.  Які, на ваш погляд, відзначаються недоліки в сучасній системі забезпечення національної безпеки нашої держави?

8. Підготуйте порівняльний аналіз діяльності сучасних структур, які забезпечують національну безпеку України, і структур, що існувалиу період від козацтва і до початку 20-го століття.

**ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ**

**Мета вивчення теми:** засвоїти знання про систему забезпечення національної безпеки; ознайомитися зі структурою стратегічного забезпеченнянаціональної безпеки, структурою СБУ, інших суб’єктів, та усвідомити її роль у системі забезпечення національної безпеки.

**План**

1. Складові суб'єкти системи забезпечення національної безпеки.
2. РНБО як структура стратегічного забезпечення національної безпеки.
3. СБУ як провідний орган у системі забезпечення національної безпеки.

**Ключові поняття:**система безпеки, об'єкти національної безпеки, суб'єкти національної безпеки, Президент України, Служба безпеки України.

**Методичні рекомендації**

Розгляд **першого питання** необхідно розпочати із тлумачення поняття системи забезпечення національної безпеки. Так, *система забезпечення національної безпеки* – це організована державою сукупність суб'єктів: державних органів (законодавчої, виконавчої та судової влад), громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об'єднаних цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність у межах законодавства України.

Держава як визначальний інститут політичної системи, основний гарант конституційного ладу виконує функції забезпечення національної безпеки через органи законодавчої, виконавчої та судової влади.

Верховна Рада України ухвалює закони, постанови та інші акти, що визначають основи національної безпеки України; здійснює законодавчі регулювання та контроль за діяльністю органів державної влади і посадових осіб щодо здійснення ними повноважень у сфері національної безпеки. Визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки, формує законодавчу базу в цій сфері, схвалює рішення з питань введення надзвичайного і військового стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України.

Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримань Конституції України, прав і свобод людини та громадянина і Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, забезпечує державну незалежність, здійснює керівництво у сферах національної безпеки й оборони, очолює Раду національної безпеки і оборони України.

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, забезпечення обороноздатності, національної безпеки України, громадського порядку і боротьби зі злочинністю.

Міністерства, Служба безпеки України та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію законів України, інших нормативно-правових актів, концепцій, програм, постанов органів державної влади у сфері національної безпеки; сприяють створенню, підтриманню в готовності та застосуванню сил і засобів національної безпеки, а також управління їх діяльністю.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів, інших правових актів у сфері національної безпеки Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України з відповідних питань.

Суди загальної юрисдикції та Прокуратура України здійснюють свої повноваження у сфері національної безпеки відповідно до Конституції України.

Національний банк України розробляє і здійснює емісійно-кредитну політику в інтересах національної безпеки України.

Військова організація держави (Збройні сили України, Служба безпеки України, Внутрішні війська та Прикордонні війська, органи і підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, військові підрозділи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, інші військові формування, утворені відповідно до Конституції України) забезпечує військову безпеку, оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності її кордонів; протидіє зовнішнім і внутрішнім загрозам військового характеру, бореться з організованою злочинністю, забезпечує захист населення в разі катастроф, стихійних лих, небезпечних соціальних конфліктів тощо.

Конституційним координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України є Рада національної безпеки й оборони України (РНБО).

При вивченні **другого питання** увагу необхідно зосередити на тому, що основними функціями РНБО України є внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони, а також координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки й оборони як у мирний час, так і в умовах військового або надзвичайного стану, та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

З метою виконання цих функцій РНБО розробляє та розглядає питання і подає пропозиції Президентові України щодо визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки й оборони у всіх сферах суспільного життя; розробляє пропозиції з питань удосконалення системи національної безпеки України. РНБО України прогнозує наслідки рішень державних органів з питань внутрішньої і зовнішньої політики у галузі національної безпеки; розробляє рекомендації щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій; готує пропозиції про запровадження, продовження або припинення дії надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях.

При розгляді **третього питання** необхідно зазначити, що на Службу безпеки України покладається в межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.

До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

**Питання та завдання для самоконтролю**

1.Визначте основні права Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України в питаннях забезпечення національної безпеки.

2. Які функції виконують такі суб’єкти національної безпеки,якРада національної безпеки і оборони України, Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк України, суди загальної юрисдикції?

3. Охарактеризуйте суб’єкти національної безпеки:Прокуратура України, Національне антикорупційне бюро України, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, збройні Сили України, Служба безпеки України[, Служба зовнішньої розвідки України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T05_3200.html), Державна прикордонна служба України.

4.Яку роль відведено громадянам України, об'єднанням громадян серед суб’єктів забезпечення національної безпеки**?**

5. Які завдання в сучасний період вирішує Служба безпеки України?

6.Складіть схему забезпечення системи національної безпеки держави в сучасній Україні основними її суб’єктами.

7. Перелічіть основні напрямки діяльності Служби безпеки України.

8.Перелічіть функції РНБО.

**ТЕМА 4**. **ПРАВОВА ОСНОВА ТА ЗАВДАННЯ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ В УКРАЇНІ**

**Мета вивченнятеми**: засвоїти знання щодо правових засад управління у сфері забезпечення національної безпеки держави; ознайомитися із системою основних положень Концепції національної безпеки України як правової основи її забезпечення; розглянути особливості діяльності підрозділів, що забезпечують захист національної безпеки в Україні.

**План**

1. [Конституція](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html) України та інші правові засади управління у сфері забезпечення національної безпеки держави.
2. Концепція національної безпеки України як правова основа її забезпечення.
3. Правова основа (права та обов'язки) діяльності підрозділів, що забезпечують захист національної безпеки в Україні.

**Ключові поняття:** суб'єкти національної безпеки, забезпечення національної безпеки, захист національної безпеки, отримання інформації про діяльність підрозділів.

**Методичні рекомендації**

При розкритті **першого питання** слід зазначити, що правовою основою у сфері національної безпеки України є [Конституція](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html), інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані на виконання законів інші нормативно-правові акти.

Відповідно до діючих законів розробляються і затверджуються Президентом України [Стратегія національної безпеки України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U105_07.html) і [Воєнна доктрина України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U648_04.html), доктрини, концепції, стратегії і програми, якими визначаються цільові настанови та керівні принципи воєнного будівництва, а також напрями діяльності органів державної влади в конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам України. [Стратегія національної безпеки України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U105_07.html) і [Воєнна доктрина України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U648_04.html) є документами, обов'язковими для виконання, і основою для розробки конкретних програм за складовими державної політики національної безпеки.

Законодавчо-правову основу забезпечення національної безпеки України також становлять, Закони України «Про національну безпеку України», «Про інформаційну безпеку України», «Про Раду національної безпеки і оборони України», «Про службу безпеки України» тощо, а також інші нормативно-правові акти державних органів влади й управління; міжнародні договори й угоди, укладені чи визнані Україною.

Діяльність із формування системи забезпечення національної безпеки України була невід'ємною складовою і чинником державотворчих процесів з початку виникнення незалежної України. Вже в Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) питання безпеки розглядалися в розділах «Зовнішня і внутрішня безпека», «Міжнародні відносини», «Екологічна безпека».

Питання внутрішньої та зовнішньої безпеки аналізуються через призму права України на власні збройні сили, власні внутрішні війська та органи державної безпеки. З проблемами безпеки пов'язаний намір України стати у майбутньому нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Україна задекларувала прагнення активно сприяти зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, брати активну участь у роботі міжнародних організацій в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів.

У Декларації про державний суверенітет України визначаються поняття, об'єкти, суб'єкти та зміст екологічної безпеки України.

Після проголошення незалежності України було розроблено і прийнято Верховною Радою України та підписано Президентом України кілька документів у сфері зовнішньої та військової політики, які закладали засади системи національної безпеки, що фактично стали частиною відповідної концепції. До них належить Концепція оборони та будівництва Збройних сил України (11 жовтня 1991 p.), Закони «Про оборону України» (5 жовтня 2000 р.), «Про Збройні сили України» (5 жовтня 2000 p.), «Основні напрями зовнішньої політики України» (2 липня 1993 p.), «Про військову доктрину України» (19 жовтня 1993 р.) тощо.

При висвітленні **другого питання** необхідно зазначити, що політика України у сфері національної безпеки будується на основі Концепції, затвердженої Постановою Верховної Ради Україні від 16.01.1997 №3/97.

**Концепція національної безпеки України визначає:**

– місце України в світовій спільноті на сучасному етапі розвитку державності;

– національні інтереси України у всіх сферах життєдіяльності;

– загрози національній безпеки України;

– шляхи і сили забезпечення національної безпеки.

У Концепції зроблений акцент на :

– національні інтереси України в інформаційній сфері, що обумовлюють необхідність зосередження зусиль суспільства і громадян на вирішенні таких завдань, як дотримання конституційних прав і свобод громадян в області отримання інформації і обміну нею;

– захист національних духовних цінностей;

– пропаганду національної культурної спадщини, норм моралі і суспільної моральності ;

– забезпеченні права громадян на отримання достовірної інформації ;

– розвиток сучасних телекомунікаційних технологій.

Розгляд **третього питання** слід розпочати з визначення повноважень суб'єктів забезпечення національної безпеки.

Загальна *система забезпечення національної безпеки України***–**це єдиний державно-правовий механізм, у якому кожний суб'єкт безпеки виконує функції захисту національних інтересів у межах повноважень, які визначаються законодавством України. Діяльність суб'єктів забезпечення національної безпеки має бути доступною для контролю, відповідно до законодавства України.

Для забезпечення верховенства права у суспільстві держава проводить правоохоронну діяльність, яка спрямована на захист прав і свобод громадян та гарантій їх здійснення. Для її ефективного здійснення держава створює правоохоронні органи.

*Правоохоронні органи* – державні органи, що проводять правоохоронну діяльність, основним завданням якої є боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями у всіх сферах суспільного життя, забезпечення охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також держави в цілому від протиправних посягань.

До правоохоронних органів відносять органи прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Головною метою діяльності цих органів є охорона правопорядку, яка здійснюється у встановленому законом порядку. Кожен правоохоронний орган має свій правовий статус, який закріплений спеціальним законом. Він регламентує їхні права, обов'язки і особливості діяльності.

*Суб’єкти забезпечення національної безпеки* – це учасники відповідних правовідносин, які мають суб’єктивні права та виконують юридичні обов’язки по забезпеченню національної безпеки. В загальному значенні суб’єкта забезпечення національної безпеки можна сприймати будь який елемент побудови держави, від вищих органів державної влади до кожного окремого громадянина, оскільки їх об’єднує спільна мета – національна безпека.

У межах органів державного управління національною безпекою можна виділити окремо ті органи, забезпечення національної безпеки для яких є прямим обов'язком (органи спеціальної компетенції), і ті, які здійснюють дану функцію опосередковано (органи загальної компетенції).

Органи *загальної компетенції* – Президент України, Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, система суб’єктів недержавної форми власності. При цьому не слід обмежуватися органами державного управління, оскільки вважається неповним опис феномену національної безпеки без окреслення загального бачення структури системи забезпечення національної безпеки. Складовими даної структури є органи влади й управління усіх гілок влади, а також громадські організації та окремі громадяни відповідно до чинного законодавства.

Органи *спеціальної компетенції*, критерієм яких є можливість застосування сили, або, так звані, сили забезпечення національної безпеки утворюються і розвиваються відповідно до рішень Президента України та Кабінету Міністрів України для виконання короткотермінових і довготермінових програм забезпечення національної безпеки. Вони включають в себе: Збройні Сили України, Міністерство внутрішніх справ України та Національної поліції, Національна гвардія МВС України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України, Державну митну службу України, Управління державної охорони України, інші війська, військові формування та відомства, в яких законодавством України передбачена військова служба, а також структурні підрозділи органів виконавчої влади, на які покладені функції по забезпеченню національної безпеки.

**Питання та завдання для самоконтролю**

1.Визначте сутність, правові засади та систему управління у сфері забезпечення національної безпеки держави.

2.Назвіть та охарактеризуйте об'єкти й суб'єкти національної безпеки.

3.На які види за суспільними сферами функціонування поділяють національну безпеку України?

4.Розкрийте зміст і типологію національного інтересу.

5.Охарактеризуйте законодавчо-правову основу забезпечення національної безпеки України.

6.Назвіть основні принципи та функції системи забезпечення національної безпеки в усіх сферах її діяльності.

7.Схематично подайте структуру політичних засобів забезпечення національної безпеки.

**ТЕМА 5. ПРИНЦИНИ І ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ**

**Мета вивчення теми**: набуття знань про принципи забезпечення національної безпекита державної політики у сферах національної безпеки і оборонипро пріоритети національних інтересів України.

**План**

1. Основні принципи забезпечення національної безпеки.
2. Пріоритети національних інтересів України.
3. Принципи державної політики у сферах національної безпеки і оборони.

**Ключові поняття:** загрози національним інтересам, пріоритет договірних (мирних) засобів, взаємодія органів державної влади, механізми міжнародної колективної безпеки, принципи національної безпеки, функції національної безпеки.

**Методичні рекомендації**

Розгляд **першого питання** необхідно розпочати із визначення *основних принципів* забезпечення національної безпеки, як-от:

* пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

– верховенство права;

– пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів;

– своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам;

– чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки;

– демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та іншими структурами в системі національної безпеки;

– використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки.

При розгляді **другого питання** насамперед необхідно визначити *пріоритети національних інтересів* України.

До них відносять:

– гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;

– розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;

– захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України;

– зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;

– забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України;

– створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення;

– збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку;

– забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів;

– розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського народу, зміцнення фізичного здоров'я нації, створення умов для розширеного відтворення населення;

– інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір;

* розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України.

Окрім цього, фундаментальними *національними інтересами* України є:

1) державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України;

2) сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення;

3) інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.

*Основними пріоритетами національної безпеки*є:

• національна оборона;

• державна безпека;

• громадська безпека.

У сучасній геополітиці під національними інтересами розуміють стратегічно важливі цілі, що їх ставить перед собою кожна держава, і засоби, за допомогою яких вона розраховує їх досягти. Українські національні інтереси – це життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток. У цьому розумінні національні інтереси є важливішими завданнями внутрішньої і зовнішньої політики.

Пріоритетне значення серед національних інтересів має захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України.

Розгляд **третього питання** варто розпочати з окреслення принципів державної політики у сферах національної безпеки і оборони.Державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована на захист:

людини і громадянина – їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності;

суспільства – його демократичних цінностей, добробуту та умов для сталого розвитку;

держави – її конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності;

території, навколишнього природного середовища – від надзвичайних ситуацій.

*Основними принципами,* що визначають порядок формування державної політики у сферах національної безпеки і оборони, є:

1) верховенство права, підзвітність, законність, прозорість та дотримання засад демократичного цивільного контролю за функціонуванням сектору безпеки і оборони та застосуванням сили;

2) дотримання норм міжнародного права, участь в інтересах України у міжнародних зусиллях з підтримання миру і безпеки, міждержавних системах та механізмах міжнародної колективної безпеки;

3) розвиток сектору безпеки і оборони як основного інструменту реалізації державної політики у сферах національної безпеки і оборони.

Державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо.

**Питання та завдання для самоконтролю**

1.Визначте сутність, правові засади та систему управління у сфері забезпечення національної безпеки держави.

2.Назвіть та охарактеризуйте об'єкти й суб'єкти національної безпеки.

3.На які види за суспільними сферами функціонування поділяють національну безпеку України?

4.Розкрийте зміст і типологію національного інтересу.

5.Охарактеризуйте законодавчо-правову основу забезпечення національної безпеки України.

6.Назвіть основні принципи та функції системи забезпечення національної безпеки в усіх сферах її діяльності.

8.Схематично подайте структуру політичних засобів забезпечення національної безпеки.

9.Які загрози для національної безпеки України існують на сьогодні? Обґрунтуйте свою відповідь і подайте її схематично.

10. Складіть перелік основних пріоритетів національної безпеки України.

**ТЕМА 6. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ**

**Мета вивчення теми:**ознайомитися зіструктурою Служби безпеки України та основними напрямками її діяльності; розглянути систему управління Служби безпеки Українита її регіональні органи.

**План**

1. Структура Служби безпеки України.
2. Основні напрямки діяльності Cлужби безпеки України.
3. Центральне управління СБУ та регіональні органи Cлужби безпеки України.

**Ключові поняття:** Служба безпеки, органи Служби безпеки, регіональні органи, контррозвідувальна діяльність, розвідувальна діяльність.

**Методичні рекомендації**

Розгляд **першого питання** варто розпочати з аналізу структури Служби безпеки України. Слід зазначити, що Службу очолює її Голова, який несе персональну відповідальність за виконання задач, покладених на Службу безпеки України. Його призначає на посаду Президент України.

Загальне керівництво діяльністю органів Служби безпеки України здійснюють Президент і Кабінет Міністрів України.

Систему Служби безпеки України складають Центральне управління Служби безпеки України, підпорядковані йому регіональні органи, органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші заклади Служби безпеки України.

Органи Служби безпеки України мають у своєму розпорядженні навчальні заклади, науково-дослідні, експертні і військово-медичні установи та підрозділи, центри спеціальної підготовки, а також підрозділи спеціального призначення.

Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників ґрунтується на принципах законності, поваги до прав і достоїнства особистості, непартійності, єдності системи органів і централізації керування ними, сполучення голосних і негласних методів і засобів діяльності.

У **другому питанні** необхідно розкрити сутність діяльності цих органів та вказати *основні напрямки*, за якими вона здійснюється:

1) контррозвідувальна діяльність;

2) боротьба з корупцією й організованою злочинністю;

3) розвідувальна діяльність.

*Контррозвідувальна діяльність* полягає у виявленні, попередженні, припиненні розвідувальної й іншої діяльності спеціальних служб і організацій іноземних держав, а також окремих осіб, спрямованої на заподіяння шкоди безпеці України.

*Сутність боротьби з корупцією й організованою злочинністю* складають оперативно-розшукові заходи щодо виявлення, попередження, припинення і розкриття шпигунства, терористичній діяльності, організованій злочинності, корупції, незаконного обігу зброї і наркотичних засобів, контрабанди й інших злочинів; проведенню дізнання і попереднього слідства по справах, віднесених до компетенції органів Служби безпеки України. Органи Служби безпеки України здійснюють також заходи щодо виявлення, попередження, припинення і розкриття діяльності незаконних збройних формувань, окремих осіб і громадських об'єднань, що мають ціль насильницького зміну конституційного ладу України, а також вирішують інші задачі в сфері боротьби зі злочинністю.

*Розвідувальна діяльність* – це комплекс заходів спеціального призначення, спрямованих на інформаційно-аналітичне забезпечення ефективного рішення органами виконавчої влади питань внутрішньої і зовнішньої діяльності, зв'язаних з національною безпекою.

Відповідь на **третє питання** варто розпочати з характеристики діяльності *Центрального управління Служби безпеки України*, яке відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів СБУ. До його складу входять апарат Голови Служби безпеки України та функціональні підрозділи: розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, оперативно-технічний, слідчий, урядового зв'язку, фінансовий, військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою СБУ.

Центральне управління Служби безпеки України видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у системі СБУ. Зазначені акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників СБУ або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян.

У межах своєї компетенції Центральне управління СБУ вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, обов'язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

З метою ефективного виконання своїх завдань Службою безпеки України створюються її *регіональні органи:* обласні управління Служби безпеки України, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи, розміщення і територіальна компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно-територіальним поділом України.

Регіональні органи безпеки й органи безпеки у військах безпосередньо підлеглі Центральному управлінню Служби безпеки України. У своїй оперативно-службовій діяльності вони незалежні від місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, посадових осіб, партій і рухів.

В інтересах державної безпеки органи і підрозділи Служби безпеки України можуть створюватись на окремих державних стратегічних об'єктах і територіях, у військових формуваннях.

**Питання та завдання для самоконтролю**

1. Які завдання виконує Служба безпеки України?
2. Основні принципи діяльності Служби безпеки України.
3. З яких підрозділів складається Центральне управління Служби безпеки України і в чому полягають його основні функції?
4. Які основні обов'язки покладаються на Службу безпеки України?
5. Які правові гарантії мають працівники Служби безпеки України?
6. Ким і в якому порядку здійснюються контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України?
7. Схематично подайте системуструктури органів Служби безпеки України.
8. Охарактеризуйте основні повноваження Служби безпеки України.
9. Охарактеризуйте кадровий склад Служби безпеки України.
10. Назвіть декілька основних відмінностей Служби безпеки України від інших правоохоронних органів.

**ТЕМА 7. ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК НАПРЯМОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ**

**Мета вивчення теми:** усвідомити сутність і завданняНаціональної поліції, ознайомитися із засобами їх реалізації; набути уявлення про внутрішню безпеку МВС України як об’єкт оперативно-розшукового захисту.

**План**

1. Національна поліція як суб’єкт забезпечення національної і публічної безпеки.
2. Завдання Національної поліції.
3. Внутрішня безпека МВС України як об’єкт оперативно-розшукового захисту.

**Ключові поняття:**Національна поліція**,** загрози, небезпека, система забезпечення національної безпеки, принципи національної безпеки, внутрішня безпека.

**Методичні рекомендації**

Розгляд **першого питання**варто розпочати з характеристики Національної поліції якодного із суб’єктів забезпечення національної і публічної безпеки й порядку в Україні. Цей орган, утворений в 2015 році з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію», функціонально замінив органи міліції.

Пошук і протидія реальним загрозам національній безпеці, що походять з боку порушень громадського порядку та громадської безпеки, вимагали чіткого визначення в цьому процесі ролі органів внутрішніх справ Національної поліції України. Саме діяльність цих органів є надійною гарантією громадської безпеки, необхідної для захисту життя, здоров’я, честі, гідності громадян, їх законних інтересів, забезпечення суспільного спокою, охорони майна, створення реальних умов для нормального функціонування держави та її органів, об’єднань громадян, трудових колективів.

Поліція є правоохоронним органом принципово нового типу, що обумовлює специфіку його адміністративно-правового статусу, зокрема, і як суб’єкта забезпечення національної безпеки і порядку в державі.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію», Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Відповідь на **друге питання** необхідно розпочати з формулювання *основних завдань поліції***.**У їх числі необхідно вказати: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; захист власності від злочинних посягань; запобігання правопорушенням та їх припинення, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень; охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки; запобігання та припинення насильства в сім’ї, дитячої безпритульності та правопорушень серед дітей; виявлення і розкриття злочинів; проведення досудового слідства та дізнання в межах визначеної підслідності; експертно-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів та інших правопорушень; розшук громадян та майна у випадках, передбачених законодавством України та міжнародними договорами; забезпечення безпеки дорожнього руху;забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень, провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ; конвоювання й утримання затриманих, взятих під варту, підсудних (засуджених) осіб на вимогу судових органів; охорона майна та об’єктів, у тому числі на договірних засадах; участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків.

Окрім цього,завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

– забезпечення публічної безпеки і порядку;

– охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

– протидії злочинності;

– надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

У**третьому питанні** необхідно розглянути особливості *внутрішньої безпеки системи МВС України.* Слід зазначити, що передусім мова йде про специфічний об’єкт охорони інтересів державної структури – МВС України.

Категорію ,,внутрішня безпека” необхідно розглядати з таких позицій:

* стан захищеності людини, суспільства і держави від внутрішніх небезпек і загроз;
* стан захищеності системи МВС та її персоналу від зовнішніх (діяльність ОЗУ) та внутрішніх загроз (злочинність та корупція працівників поліції);
* управління небезпеками та загрозами, коли останні можуть відігравати конструктивну роль (синергічний підхід).

Стосовно внутрішньої безпеки МВС як окремої державної ланки соціальної системи мова може йти про останні дві позиції. При цьому*завданнями* ,,внутрішньої безпеки” є:

– забезпечення створення гнучкої системи правового регулювання відносин у сфері діяльності МВС України; між виконавчими суб’єктами відповідних завдань щодо забезпечення внутрішньої безпеки та об’єктами захисту у сфері компетенції МВС та Національної поліції;

– організація і здійснення оперативної (негласної, прихованої, конспіративної), адміністративної, процесуальної діяльності та управління структурними підрозділами МВС;

– визначення особливостей їх структурних елементів, взаємозв’язків, ієрархії підпорядкування під час виконання завдань, реалізації прав і обов’язків структурних елементів МВС та Національної поліції;

– вирішення питань планування, управління й контролю за додержанням установлених норм і повноважень;

– створення системи моніторингу та реагування на прояви зовнішніх і внутрішніх загроз щодо діяльності у забезпеченні правопорядку та протидії злочинності;

– установлення меж сфер відповідальності структурних елементів МВС та Національної поліції та захисту життєво важливих інтересів України і її громадян.

Отже, під *«внутрішньою безпекою системи МВС України» слід розуміти стан захищеності життєво важливих інтересів України та людей взагалі і системи МВС зокрема*.

Ураховуючи проведений аналіз поняття «внутрішня безпека», її можливо розглядати з декількох позицій:

– це умови, за яких відсутні та попереджені будь-які внутрішні та зовнішні загрози (небезпека) у середині системи МВС;

– стан, за якого ніщо й ніхто не загрожує нормальному функціонуванню системи МВС та виконанню функцій у сфері забезпечення правопорядку і протидії злочинності;

– діяльність структурних підрозділів МВС та їх працівників щодо виявлення, запобігання, послаблення, усунення і відвернення загроз внутрішнього та зовнішнього характеру їх нормальному функціонуванню.

Зазначене дозволить визначити основні функції та завдання щодо забезпечення внутрішньої безпеки системи МВС України.

*Основними загрозами* нормальному функціонуванню системи МВС є:

* протиправна діяльність працівників МВС та Національної поліції під час виконання своїх професійних обов’язків;
* здійснення розвідувальної діяльності в системі МВС представниками злочинного середовища з метою протидії діяльності оперативних підрозділів спрямованої на виявлення та припинення протиправних проявів, передусім ОЗУ;
* тиск злочинного середовища на працівників МВС з метою впливу на їх професійну діяльність в інтересах злочинців;
* корупція працівників МВС.

Нейтралізація зазначених загроз повинна бути основним напрямком роботи служби внутрішньої безпеки (СВБ).

**Питання та завдання для самоконтролю**

1.Розкрийте сутність та особливості управління органами внутрішніх справ. Перелічіть види (напрями) управління.

2.Які завдання, функції та повноваження органів внутрішніх справ щодо національної безпеки**?**

3.Перелічіть правові та організаційні засади діяльності органів внутрішніх справ з питань національної безпеки.

4. Розкрийте сутність внутрішньої безпеки в системі МВС України.

5.Що, на ваш погляд,входить у зміст поняття,,внутрішньої безпеки МВС України’’ як об’єкта оперативно-розшукового захисту?

6. Назвіть основні функції та завдання забезпечення внутрішньої безпеки системи МВС України?

7. Охарактеризуйте основні завдання Національної поліціїУкраїни.

8.Складіть схемуструктуриНаціональної поліціїУкраїни.

**ТЕМА 8. РЕАЛІЗАЦІЯ ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ**

**Мета вивчення теми:** засвоїти роль та функції Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення національної безпеки; усвідомити основні загрози у сфері прикордонної безпеки; розглянути завдання та заходи щодо забезпечення національної безпеки.

**План**

1. Роль та функції Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення національної безпеки.

2.Основні загрози у сфері прикордонної безпеки.

3.Заходи щодо забезпечення національної безпеки.

**Ключові поняття:**Державна прикордонна служба України, загрози у сфері прикордонної безпеки, охорона державного кордону України, територіальна цілісність.

**Методичні рекомендації**

Розглядаючи **перше питання**, варто перш за все зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» Державна прикордонна служба є правоохоронним органом спеціального призначення.

Згідно зі ст. 1 закону на Державну прикордонну службу України покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

*Функції Державної прикордонної служби* України в сфері забезпечення національної безпеки:

* захист державного кордону та суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі;

– відбиття вторгнення на територію України озброєних формувань, припинення збройних та інших провокацій на державному кордоні України, захист від злочинних посягань населення і власності у всіх її формах;

– забезпечувати виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України, з питань режиму державного кордону України та виключної (морської) економічної зони України;

– здійснювати спільні заходи із Службою безпеки України в межах наданої їм компетенції з питань охорони державного кордону України, а також контролювати самостійно чи разом з міністерством внутрішніх справ підтримання прикордонного режиму;

– контролювати спільно з міністерством внутрішніх справ, керівництвом аеропортів (аеродромів), відкритих для міжнародних польотів, прикордонних залізничних станцій, морських і річкових портів, служб міжнародних автомобільних перевезень додержання встановленого режиму в пунктах пропуску через державний кордон України;

– здійснювати охорону дипломатичних представництв України, постійних представництв України при міжнародних організаціях і консульських установ України в іноземних державах;

– забезпечувати систему особливих заходів щодо захисту військовослужбовців Прикордонних військ України, які беруть безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності та здійсненні контролю за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України, від посягань на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку із службовою діяльністю цих військовослужбовців.

Необхідний рівень безпеки у прикордонній сфері є не тільки атрибутом державності, а й важливим чинником у добросусідських відносинах з іноземними державами, внеском у загальноєвропейську систему безпеки. Саме тому прикордонна сфера має розглядатися як самостійна складова національної безпеки.

Відповідь на **друге питання** передбачає виокремлення *основних загроз*у сфері прикордонної безпеки. До них можна віднести такі:

– посягання на недоторканність державного кордону та територіальну цілісність країни;

* незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону;

– наявні та потенційні територіальні вимоги до України з боку іноземних держав;

– етнічна автономізація окремих прикордонних районів України;

– воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні війни (конфлікти) в сусідніх державах;

– неадекватність можливостей органів охорони державного кордону, митних та інших органів, які здійснюють контроль на кордоні, характеру і ступеню загроз, що виникають, та невідповідність дій щодо їх локалізації.

Розкриття **третього питання передбачає** визначення *основних заходів* щодо забезпечення національної безпеки в прикордонній сфері. До них належать:

– сприяння компетентним державним органам у забезпеченні надійного захисту й охорони державного кордону України, територіальної цілісності та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні; участь у завершенні процесів делімітації та демаркації кордонів;

– проведення комплексних заходів щодо запобігання висуненню до України територіальних вимог з боку сусідніх держав, ефективного і вичерпного вирішення (деескалації) прикордонних інцидентів та конфліктів;

– розвиток регіональних економічних, гуманітарних та етнічних зв'язків із суміжними державами;

– участь в удосконаленні законодавства України в галузі прикордонного, митного, інших видів контролю на державному кордоні та його адаптація до законодавства Європейського Союзу;

– створення надійної системи соціального захисту осіб, які здійснюють сприяння компетентним державним органам щодо реалізації прикордонної та міграційної політики

**Питання та завдання для самоконтролю**

1.Розкрийте сутність поняття охорона та захист державного кордону як напрямки забезпечення національної безпеки держави.

2.Назвіть основні суб’єкти управління у сфері охорони та захисту державного кордону.

3. Які основні завдання, функції та повноваження органів Державної прикордонної служби України?

4. Назвіть особливості військової служби в органах Державної прикордонної служби України.

5. Складіть схему структури органів і структур, що забезпечують охорону державного кордону.

6. Дайте порівняльний аналіз завдань Державної прикордонної служби України та інших силових структур держави.

7. Складіть короткий перелік історичних дат становлення Державної прикордонної служби України.

8. Які, на ваш погляд, існують проблеми в діяльності державних органів, що забезпечують національну безпеку при охороні державного кордону?

**ТЕМА 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК НАПРЯМКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ**

**Мета вивчення теми:**розглянутисуб’єкти управління у сфері забезпечення пожежної безпеки; ознайомитися із завданнями, функціями та повноваженнями органів пожежної охорони, а також із повноваженнями та правовими засадами діяльності структур екологічного захисту*.*

**План**

1. Забезпечення пожежної безпеки як напрямок забезпечення національної безпеки України.
2. Екологічна безпека  як складова частина національної безпеки України.
3. Основні напрямки державної політики національної безпеки України в екологічній сфері.

**Ключові поняття:** забезпечення пожежної безпеки, екологічна безпека,  державні органи із захисту екологічної безпеки, цивільний захисту щодо охорони життя і здоров‘я людей.

**Методичні рекомендації**

Вивчення **першого питання** передбачає усвідомлення сутності забезпечення пожежної безпеки як невід'ємної частини державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства та навколишнього середовища.

Забезпечення пожежної безпеки як напрямок забезпечення національної безпеки України є однією з важливих функцій держави щодо охорони та захисту життя людей, національного багатства та довкілля.

Забезпечення пожежної безпеки є особливою специфічною складовою цивільного захисту щодо охорони життя і здоров‘я людей, їх власності, національного багатства і навколишнього природного середовища від пожеж, одним із пріоритетів національних інтересів і невід‘ємним напрямом державної політики з питань національної безпеки.

*Завдання та види пожежної охорони.*Основними завданнями пожежної охорони є:

– здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

– запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

– гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги у ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні основними *організаційними заходами* щодо забезпечення пожежної безпеки є:

* визначення обов'язків посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки;
* призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію наявних технічних засобів протипожежного захисту;
* встановлення на кожному підприємстві (установі, організації) відповідного протипожежного режиму;
* розробка й затвердження загальнооб'єктової інструкції про заходи протипожежної безпеки та відповідних інструкцій для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень, організація вивчення цих інструкцій працівниками;
* розробка планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі;
* встановлення порядку (системи) оповіщення людей про пожежу, ознайомлення з ним всіх працюючих;
* визначення категорій будівель та приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до вимог чинних нормативних документів, встановлення класів зон за Правилами улаштування електроустановок;
* забезпечення територій, будівель та приміщень відповідними знаками пожежної безпеки, табличками із зазначенням номера телефону та порядку виклику пожежної охорони;
* створення та організація роботи пожежно-технічних комісій, добровільних пожежних дружин та команд.

При розкритті **другого питання** насамперед необхідно розтлумачити зміст поняття **«***екологічна безпека»*.

Важливо усвідомити, що це поняття є складовою частиною національної безпеки, яке представляє собою процес управління системою національної безпеки, за якого державними і недержавними інституціями забезпечується екологічна рівновага і гарантується захист середовища проживання населення країни і біосфери в цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери і космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров'я і життєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього впливу для теперішнього і прийдешніх поколінь.

*Національні інтереси України в екологічній сфері.*Серед національних пріоритетів розвинених країв природоохоронний аспект посідає одне з чільних місць. Ця обставина створює для цих країн значні переваги на світовій арені.

Національні інтереси у сфері екологічної безпеки – природні потреба або прагнення суспільства до нормального існування та розвитку. Суспільство відповідно до усвідомлення власних потреб створює механізми забезпечення цих потреб. Усвідомлені національні інтереси становлять основу внутрішньої та зовнішньої політики держави, визначають ідеологію держави.

У суспільстві, побудованому на демократичних засадах, сфера національних інтересів враховує інтереси людини, суспільства загалом та держави.

Система забезпечення екологічної безпеки створюється і розвивається відповідно до Конституції України, указів Президента України, постанов Уряду, Закону України "Про основу національної безпеки України", державних програм у цій сфері.

Основу цієї системи складають органи всіх гілок влади, що вживають заходи політичного, правового, економічного, силового чи іншого характеру, спрямовані на забезпечення національної безпеки в екологічній сфері в інтересах особи, суспільства та держави.

Конституція України покладає відповідні функції щодо забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування на Верховну Раду, Президента, Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади різного рангу.

Розкриваючи **третє питання**, варто зазначити, що *основними напрямами* державної політики національної безпеки України в екологічній сфері є:

– впровадження та контроль за дотриманням науково обґрунтованих нормативів природокористування та охорони довкілля;

– контроль за станом навколишнього природного середовища, виявлення та усунення загроз для здоров'я населення, своєчасне попередження громадян України у разі небезпеки;

– зниження антропогенних навантажень, ліквідація наслідків шкідливого впливу людської діяльності на природне середовище;

– впровадження у виробництво екологічно чистих технологій;

– реалізація заходів щодо зменшення впливу наслідків Чорнобильської катастрофи;

– стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і в промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону;

– впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо-та енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності використання природних ресурсів, розвиток технологій переробки та утилізації відходів;

– недопущення неконтрольованого ввезення до України екологічно небезпечних речовин і матеріалів.

Крім цього, до основних напрямів забезпечення національної безпеки в екологічній сфері відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України" належать:

– здійснення комплексу заходів, які гарантують екологічну безпеку ядерних об'єктів і надійний радіаційний захист населення та довкілля, зведення до мінімуму впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності використання природних ресурсів, розвиток технологій переробки та утилізації відходів;

– поліпшення екологічного стану річок України, насамперед басейну р. Дніпро, та якості питної води;

– запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їх екологічного стану;

– стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону;

– недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин, організмів;

– реалізація заходів щодо зменшення негативного впливу глобальних екологічних проблем на стан екологічної безпеки України, розширення її участі у міжнародному співробітництві з цих питань.

Окрім цього, можна виділити також і інші напрями забезпечення національної безпеки в екологічній сфері.

**Питання та завдання для самоконтролю**

1.Суб’єкти управління у сфері забезпечення пожежної безпеки.

2.Перелічіть завдання, функції та повноваження органів пожежної охорони.

3.Назвіть державні органи із захисту екологічної безпеки.

4.Які основні повноваження та правові засади діяльності структур екологічного захисту?

5. Складіть схему напрямків забезпечення національної безпеки в екологічній сфері.

6. Перелічіть проблеми, які постають при забезпеченні пожежної безпеки в нашій державі.

7. Охарактеризуйте основні напрями забезпечення національної безпеки в екологічній сферівідповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України».

8. Надайте декілька пропозицій щодо поліпшення стану екологічної безпеки в нашій державі.

**ТЕМА 10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**

**Мета вивчення теми:**засвоїти знання про Національне антикорупційне бюро, правову основута напрямки його діяльності; ознайомитися із завданнямиСпеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу та розглянути засоби реалізації цих завдань.

**План**

1.Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики.

2.Засади забезпечення державної антикорупційної політики.

3. Правова основа і напрямки діяльності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

**Ключові поняття:**[Генеральна прокуратура України](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8), Національне антикорупційне бюро,структурний підрозділ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

**Методичні рекомендації**

При розкритті **першого питання** потрібно визначити метута пріоритетні завдання державної антикорупційної політики.

*Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики.* Стратегічною метою антикорупційної політики є протидія корупції на всіх рівнях шляхом підвищення прозорості діяльності державних органів, додержання прав і свобод людини і громадянина, створення умов для розвитку економіки, забезпечення європейських соціальних стандартів і добробуту населення, зниження рівня корупції в Україні та усунення причин і умов, що її обумовлюють, відкритості та гласності при прийнятті рішень та оприлюдненні їх в засобах масової інформації, проведення громадського опитування та обговорення перед їх прийняттям. Досягнення цієї мети можливе шляхом реалізації антикорупційної політики – передбачає поступове зниження рівня корупції в державі та налагодження роботи всієї системи заходів спрямованих на запобігання та протидії корупції в Україні.

Одним з пріоритетів є продовження реформування державних інститутів та політичної системи у напрямі утвердження демократії та європейських цінностей, свободи слова, розвитку громадянського суспільства.

Запорукою ефективності, стабільності і високого професійного рівня державної служби мають стати законодавчі гарантії відокремлення політичних і адміністративних функцій в системі органів державної влади. Слід забезпечити реальне розмежування суспільних, державних та комерційних (приватних) інтересів бізнесу і влади.

Водночас, у нинішніх умовах розвитку нашої країни вирішальним елементом протидії корупції є політична воля, яка передбачає, що за наявності легальних підстав закон має застосовуватися до будь-якої особи, незалежно від займаної нею посади, політичних уподобань, наближеності до політичного керівництва держави та інших суб’єктивних моментів.

Важливим аспектом у скоординованості дій держаних органів є закріплення статусу та створення умов для ефективної роботи спеціально уповноваженого органу (особи) з питань антикорупційної політики.

У рамках **другого питання** необхідно визначити засади забезпечення державної антикорупційної політики.

Умови успішної протидії корупції: антикорупційне законодавство та ефективне його застосування державними органами; політична воля керівництва держави; підтримка антикорупційних заходів держави громадянським суспільством. Кожна із цих складових відіграє у справі протидії корупції свою особливу роль. Вихід за межі правових рамок в антикорупційній діяльності – це шлях до службових зловживань, свавілля, за яких протидія корупції здійснюватиметься тими ж корупційними засобами.

*Основоположні засади Стратегії:*

1) верховенство права, законність, пріоритет прав людини та громадянина;

2) спрямованість антикорупційної політики та координація діяльності органів влади з її реалізації;

3) системний аналіз корупційних ризиків;

4) проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів;

5) поєднання зусиль та забезпечення ефективної взаємодії на центральному та регіональному рівнях між органам виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян з питань реалізації державної антикорупційної політики;

6) впровадження у національне законодавство передового досвіду інших країн світу, а також пропозицій міжнародних організацій з питань антикорупційної політики;

7) взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами влади у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики;

8) відкритість та інформованість громадськості про здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

Розкриття **третього питання** передбачає надання характеристики антикорупційних структур.

*Національне антикорупційне бюро України.*

З метою вдосконалення механізму протидії корупції та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів 14 жовтня 2014 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про національне антикорупційне бюро України». На сучасному етапі розвитку українського суспільства діяльність цього правоохоронного органу, на який покладено попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових, повинна бути не просто успішною та якісною, а максимально результативною.

Ефективність функціонування Національного антикорупційної бюро України (НАБУ) як централізованої системи, особливо на початковому етапі, може бути досягнута лише за умови побудови дієвої системи управління, розробки вдалої організаційно-штатної структури, налагодження інформаційної роботи, кадрового, правового і методичного забезпечення.

Правовою основою діяльності Національного бюро є Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651–VI, Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073–Х, закони України: від 14 жовтня 2014 року № 1698–VII «Про Національне антикорупційне бюро України», від 7 квітня 2011 року № 3206–УІ «Про засади запобігання і протидії корупції», від 14 жовтня 2014 року № 1700–VII «Про запобігання корупції», від 18 лютого 1992 року № 2135–ХІІ «Про оперативно-розшукову діяльність», від 7 грудня 2000 року № 2121–ІII «Про банки і банківську діяльність», від б липня 2012 року N° 5178–VI «Про депозитарну систему України».

Створення спеціального антикорупційного органу є новелою в українському законодавстві. За часи незалежності України функції щодо виявлення, припинення та попередження корупційних правопорушень, у тому числі серед вищих посадовців держави, покладалися на спеціально уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ, податкової міліції, Служби безпеки України та органи прокуратури.

*Спеціалізована антикорупційна прокуратура.*

Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначено у ст. 8–1 Закону України від 14 жовтня 2014 року "Про прокуратуру". Утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визначення її структури і штату здійснюються Генеральним прокурором України за погодженням з Директором НАБУ.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначаються на підставі результатів відкритого конкурсу, порядок проведення якого визначаються її керівником, та відповідно до його наказу.

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору України, його першого заступника і заступника призначає на посаду Генеральний прокурор України за результатами відкритого конкурсу.

Порядок проведення відкритого конкурсу на зайняття зазначених посад визначає конкурсна комісія у складі чотирьох осіб, визначених Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів з числа своїх членів, та п'яти представників громадських об'єднань, визначених комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання запобігання і протидії корупції. Конкурс на зайняття зазначених посад проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет.

**Питання та завдання для самоконтролю**

1. Розкрийте історичні витоки корупції.
2. Які моделі корупції склалися у світі ?
3. Які проблеми породжують корупцію в країнах, що переживають перехідний період?
4. Поясніть, у чому полягає соціальна сутність корупції.
5. Що обумовлює небезпечність політичної корупції і які шляхи її обмеження?
6. У чому полягає правовий аспект корупції?
7. Складіть схемуструктури НАБУ.
8. Розкрийте наслідки корупції.Відповідьподайте схематично.
9. Наведіть конкретний приклад зв’язку між корупцією і економікою.
10. Підготуйте короткий аналіз набуття чиновником корумпованих рис поведінки.
11. Наведіть практичні приклади наслідків корупції.

**ТЕМА 11. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ**

**Мета вивчення теми:**засвоїти знання про основні напрями державної політики з питань національної безпеки; вивчити досвід нормативного регулювання діяльності підрозділів та служб, які забезпечують національну безпеку правоохоронних органів за кордоном; ознайомитися з міждержавними системами й механізмами міжнародної колективної безпеки.

**План**

1.Основні напрями та правова основа державної політики з питань національної безпеки.

2.Міжнародні організації, з якими працює Україна в напрямку забезпечення національної безпеки.

3.Основні напрями міжнародного співробітництва недержавної системи забезпечення національної безпеки України.

**Ключові поняття:**економічний потенціал, військова сила, політична вага, міжнародна колективна безпека, міжнародне співробітництво.

**Методичні рекомендації**

**Перше питання** передбачає чітке усвідомлення того, що діяльність щодо забезпечення національної безпеки України у галузі міжнародного співробітництва спрямована на спільну з партнерами протидію загрозам національній та міжнародній безпеці – тероризму, міжнародній організованій злочинності, кіберзлочинності, розповсюдженню зброї масового знищення, а також на боротьбу з корупцією, контрабандою, незаконною міграцією тощо. Ефективність протидії цим загрозам залежить від рівня взаємодії як у двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних організацій.

При здійсненні міжнародного співробітництва всі суб’єкти безпеки керуються Віденською конвенцією про дипломатичні відносини 1961 року, Конституцією України, затвердженою Указом Президента України Стратегією національної безпеки України, положеннями статті 16 Закону України «Про Службу безпеки України», Законами України «Про контррозвідувальну діяльність», «Про боротьбу з тероризмом», «Про міжнародні договори», «Про дипломатичну службу», «Про основи національної безпеки України», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про боротьбу з корупцією», Указами Президента України «Про Концепцію реформування Служби безпеки України», «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин», Постановою КМУ «Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру», іншими нормативно-правовими актами, законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

При розкритті **другого питання** потрібно зазначити, що підтримка країн-партнерів України має особливе значення в умовах військової агресії Російської Федерації проти України, активної розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на території нашої держави, проведення масштабних інформаційно-пропагандистських акцій, спрямованих на підрив суверенітету й територіальної цілісності України.

У процесі співробітництва здійснюється обмін оперативно-вагомою інформацією з питань обопільного інтересу, з правоохоронними органами та міжнародними організаціями, насамперед НАТО, ЄС, ОБСЄ, ООН, РЄ тощо.

На регулярній основі проводяться спільні операції та антитерористичні навчання. За визнанням партнерських спецслужб успішне проведення спільних операцій дозволяє розглядати Україну як постійного і надійного партнера у галузі міжнародної безпеки. Вивчаються кращі практики та політико-правові моделі спецслужб країн – членів ЄС і НАТО. У рамках розвитку та реформування активно застосовується експертна консультативна допомога іноземних радників, зокрема через роботуКонсультативної місії ЄС з реформування цивільних структур безпекового сектора України (КМЕС), радників НАТО в Україні тощо.

На високому рівні перебуває співробітництво з Офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Така співпраця здійснюється у форматі виконання щорічних спільних проектів, спрямованих на підвищення ефективності боротьби з сучасними викликами національній безпеці.

Триває співпраця України з Місією ЄС із прикордонної допомоги Україні та Молдові (ЕUІВАМ), яка спрямована на вдосконалення взаємодії з прикордонними та правоохоронними органами на українсько-молдовському кордоні. Участь у цих заходах дозволяє забезпечити взаємодію у сфері боротьби з тероризмом, протидії торгівлі людьми, нелегальній міграції та контрабанді тютюнових виробів.

Основні напрями співробітництва зі структурами Організації Північноатлантичного договору (НАТО) визначаються відповідно до Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО, яка затверджується указами Президента України.

Щорічно під патронатом Президента України та за підтримки і активної участі іноземних партнерів Службою безпеки проводиться Міжнародна конференція «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб».

При розкритті **третього питання** необхідно відзначити той факт, що міжнародне співробітництво недержавної системи забезпечення національної безпеки України – невід'ємна складова політичного, воєнного, економічного, культурного та інших видів взаємодії країн, які входять до світового співтовариства. Таке співробітництво має сприяти підвищенню рівня забезпечення міжнародної безпеки як важливого чинника національної безпеки України.

*Основними напрямами міжнародного співробітництва недержавної системи забезпечення національної безпеки* України у сфері управління національною безпекоює:

–заборона розроблення, розповсюдження і застосування інформаційної зброї, радіоелектронної та психотропної зброї;

– забезпечення безпеки міжнародного обміну, у тому числі збереженню інформації про передачу по національних телекомунікаційних каналах і каналах зв'язку;

– координація діяльності недержавних структур, що надають послуги в сфері забезпечення безпеки.

При здійсненні міжнародного співробітництва недержавною системою забезпечення національної безпеки України особлива увага має приділятися проблемам взаємодії недержавних структур безпеки країн-учасниць ГУАМ, Співдружності Незалежних Держав.

Для здійснення цього співробітництва у вказаних основних напрямах необхідно забезпечити активну участь недержавної системи забезпечення національної безпеки України в усіх міжнародних організаціях, які здійснюють цю діяльність у сфері національної безпеки, у тому числі у сфері стандартизації та сертифікації засобів і систем безпеки.

**Питання та завдання для самоконтролю**

1.Назвіть основні напрями державної політики з питань національної безпеки.

2. Які основні принципи нормативного регулювання діяльності підрозділів та служб, які забезпечують національну безпеку правоохоронних органів за кордоном, та його застосування в Україні?

3. Розкрийте механізм використання в інтересах України міждержавних засобів міжнародної колективної безпеки*.*

4. Охарактеризуйте таку міждержавну структуру, як ГУАМ.

5. Назвіть основні напрями співробітництва зі структурами Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Складіть відповідну схему.

6. Складіть схему взаємодії України та держав, що входять до НАТО.

7. Надайте порівняльну характеристику структур захисту національної безпеки в Україні та в провідних державах світу.

8. Які, на вашу думку, існують основні чинники небезпек у сучасному світі?

**Тестові завдання з дисципліни**

**1. У якому році був прийнятий Закон України «Про основи національної безпеки України»?**

а)у 2003 році;

б)у 1992 році;

в)у 2014 році.

**2. До форм забезпечення безпеки належать:**

а) глобальна, регіональна, перспективна;

б) колективна, національна, корпоративна, особиста;

в) універсальна, основна, допоміжна.

**3. За В.І. Далем, безпека – це:**

а) відсутність небезпеки, збереження, надійність;

б) відсутність можливості протидії негативним факторам ;

в) сукупність зв'язків і відносин, що характеризують такий стан соціального об'єкта, при якому забезпечується його стійке, стабільне існування, задоволення та реалізація життєвих потреб.

**4. Що розуміється під визначенням «атрибутивна властивість системи, що характеризує стан її цілісності, стійкості, відносну самостійність і здатність до саморозвитку. Як результат захищеності системи від деструктивних дій»:**

а) безпека;

б) стан захищеності держави;

в) стан відношення громадян до проблем забезпечення безпеки.

**5. Базовими елементами поняття «безпека суб'єкта» є:**

а) інтереси суб'єкта;

б) засоби і методи, доступні йому;

в) загрози, що діють проти нього;

б) відповіді а,б, в.

**6. Інтерес – це:**

а) функція стану суб'єкта відносно до інших суб'єктів;

б) психологічне ставлення суб’єкта до об’єкта;

в) потреба в досягненні визначеної мети.

**7. Залежно від функціональних сфер суспільного життя виокремлюють:**

а)цивільну, правову, суспільну безпеку;

б) політичну, військову, економічну, соціальну, інформаційну, екологічну безпеку;

в) безпеку першого, другого, третього рівнів.

**8. Суб'єкт безпеки –це:**

а) фізична особа, яка офіційно визнана частиною загального процесу забезпечення безпеки;

б) фізична особа, група осіб або юридична особа – соціальна організація, яка протягом життєвого циклу має у своєму розпорядженні можливості, що дозволяють їй задовольняти свої інтереси в галузі безпеки;

в) будь-яка фізична особа що офіційно визнана громадянином держави.

**9 Яке із вказаних понять належить до структури національної безпеки?**

а)політична безпека;

б)економічна безпека;

в)соціальна безпека;

г)воєнна безпека;

д)інформаційна безпека;

е)екологічна безпека;

ж) усі відповіді правильні.

**10.Який правовий акт повною мірою визначає основні питання щодо забезпечення національної безпеки в Україні?**

а)Конституція України;

б)Закон України «Про основи національної безпеки України»;

в) Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність».

**11.Укажіть рік прийняття Закону України «Про службу безпеки України» із змінами й доповненнями:**

а) 1992 рік;

б) 2003 рік;

в) 2000 рік.

**12.Джерела небезпеки поділяються на:**

а)природні, техногенні, соціальні;

б)природні, політичні, економічні;

в)соціальні, військові, екологічні.

**13.До рівнів безпеки держави не належить**:

а) безпека індивідуума;

б) безпека об’єднання держав;

в) безпека суб’єкта господарювання;

г) безпека держави.

**14. Політика України у сфері національної безпеки будується на основі:**

а) дії міжнародних договорів;

б)Концепції, затвердженої Постановою ВР Україні від 16.01.1997 ;

в)звичаєвого права;

г) цивільного права.

**15. У складі яких держав Україна формувала структуру безпеки до 20-го століття:**

а) Польща;

б) Литва;

в) Російська імперія;

г) відповіді а,б, в.

**16. Які структури правоохоронних органів колишнього СРСР виконували завдання із забезпечення безпеки в період 1917–1991 рр.?**

а)НК,ДПУ,НКВС,МВС;

б) Царська охранка, жандармерія, поліція;

в) Національна поліція, СБУ, НАБУ.

**17.Система правоохоронних органів– це**:

а) система суб'єктів, що здійснюють правоохоронну діяльність;

б) система закріплених законодавством структур та підрозділів державного управління;

в) комплекс громадських, цивільних, патріотичних об’єднань.

**18. Які із вказаних органів не належать до правоохоронних органів України?**

а) прокуратури;

б) внутрішніх справ;

в) служби безпеки;

г) охорони державного кордону;

д) органи місцевого самоврядування.

**19.Який нормативний акт визначає основні принципи забезпечення національної безпеки України?**

а)Закон України «Про прокуратуру»;

а) Закон України«Про Раду національної безпеки і оборони України»;

в) Закон України«Про службу безпеки України»**;**

г) відповіді а,б, в.

**20. Що із вказаного не належить до пріоритетівнаціональних інтересів України?**

а) гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;

б) розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;

в) захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України;

г) зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;

д) виконання завдань щодо захисту навколишнього середовища.

**21. Державна політика у сфері національної безпеки і оборони спрямована на:**

а) захист: людини і громадянина – їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності;

б) суспільства – його демократичних цінностей, добробуту та умов для сталого розвитку;

в) держави – її конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності;

г) території, навколишнього природного середовища – від надзвичайних ситуацій;

д) відповіді а, б, в, г.

**22.Що не належить до фундаментальних національних інтересів України?**

а) державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України;

б) сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення;

в) інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами;

г) активізація міжпланетних перельотів.

**23. Загрози національній безпеці України у сфері національної безпеки і оборони визначаються у:**

а) Стратегії національної безпеки України;

б) Стратегії воєнної безпеки України;

в) Стратегії кібербезпеки України;

г) Кримінальному процесуальному кодексі України;

д) Кодексі України «Про працю».

е) відповіді а,б,в.

**24.Укажіть сутність спрямування державної політики у сферах національної безпеки і оборони:**

а) на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України;

б) на пошук нових прогресивних технологій;

в) на захист кордонів держави;

г) на розбудову нового демократичного суспільства.

**25.Ким обов’язково ухвалюються документи з питань національної безпеки і оборони?**

а) Радою національної безпеки і оборони України;

б) Кабінетом міністрів України;

в) суспільними організаціями;

в) міжнародними фондами.

**26. До яких категорій необхідно віднести інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України?**

а) до основних принципів забезпечення національної безпеки;

б) до головних завдань СБУ;

в) до основних вимог міжнародних правових організацій;

г) до пріоритетів розвитку сучасного суспільства.

**27.У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов'язаний:**

1) негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

2) вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

3) якщо пожежа виникне на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об'єкту;

4) у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газоаварійну тощо).

**28. Стратегічною метою антикорупційної політики є**:

а) протидія корупції на всіх рівнях шляхом підвищення прозорості діяльності державних органів,

б) додержання прав і свобод людини і громадянина, створення умов для розвитку економіки,

в) забезпечення європейських соціальних стандартів і добробуту населення, зниження рівня корупції в Україні та усунення причин і умов, що її обумовлюють,

г) відкритість і гласність при прийнятті рішень та оприлюдненні їх у засобах масової інформації,

д) проведення громадського опитування та обговорення перед їх прийняттям.

е) усі відповіді правильні.

**29. Пріоритетними завданнями антикорупційної політики є:**

а)продовження реформування державних інститутів та політичної системи у напрямі утвердження демократії та європейських цінностей, свободи слова, розвитку громадянського суспільства;

б)забезпечення реального розмежування суспільних, державних та комерційних (приватних) інтересів бізнесу і влади;

в) законодавчі гарантії відокремлення політичних і адміністративних функцій у системі органів державної влади;

г) створення ефективної інституційної системи в галузі попередження корупції, зменшення ризику корупції в публічних установах;

д) відповіді а, б, в, г.

**30. Національна безпека України– це:**

а) стан країни, за якого система державноправових і суспільних гарантій забезпечує реалізацію суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності держави,

б) усебічний розвиток і захист інтересів всього населення країни, джерел його духовного й матеріального добробуту без будь-якої дискримінації від можливих внутрішніх і зовнішніх загроз шляхом досягнення національних потреб та інтересів і погодження їх із загальнолюдськими потребами й інтересами у межах основних принципів та загальновизнаних норм міжнародного права.

в) самооборона та самозахист.

**31.Інформаційна безпека в економічній сфері реалізується в межах:**

а) системи загальноекономічного аналізу та прогнозування економічного розвитку, структури координації управлінських дій в економічній сфері, системи управління в стратегічних системах;

б) структур підготовки та прийняття політичних рішень, структур управління місцевої та регіональної влади, структур виборчих систем, інформаційно-телекомунікаційних урядових систем спеціального призначення;

в) системи формування громадської думки, інформаційної структури політичних партій, громадських рухів, національно-культурних та релігійних інституцій, структури забезпечення основних прав і свобод людини, плюралізму і незалежності виявлення поглядів;

г) структури накопичення науково-технічної інформації, інституції та структури фундаментальних і прикладних досліджень, об’єкти інтелектуальної власності, ноу-хау;

д) відповіді а, б, в, г.

**32.Основні об'єкти національні безпеки:**

а) громадянин (людина) – його права й свободи;

б) суспільство– його духовні й матеріальні цінності;

в) держава– конституційний лад, територіальна цілісність та недоторканість кордонів;

в) міжнародні відносини.

**33.Основоположні засади Стратегії національні безпеки:**

а) верховенство права, законність, пріоритет прав людини та громадянина;

б) спрямованість антикорупційної політики та координація діяльності органів влади з її реалізації;

в) системний аналіз корупційних ризиків;

г) проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів;

д) поєднання зусиль та забезпечення ефективної взаємодії на центральному й регіональному рівнях між органам виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян з питань реалізації державної антикорупційної політики;

е) усі відповіді правильні.

**34. Основними напрямами міжнародного співробітництва недержавної системи забезпечення національної безпеки України у сфері управління національною безпекою є:**

а) заборона розроблення, розповсюдження і застосування інформаційної зброї, радіоелектронної, психотропної та психотропної зброї;

б) забезпечення безпеки міжнародного обміну, у тому числі збереженню інформації про цю передачу по національних телекомунікаційних каналах і каналах зв'язку;

в) координація діяльності недержавних структур, що надають послуги у сфері забезпечення безпеки;

г) проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів;

д) відповіді а,б,в.

**35. Основними організаційними заходами щодо забезпечення пожежної безпеки є:**

а) визначення обов'язків посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки;

б) призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію наявних технічних засобів протипожежного захисту;

в) встановлення на кожному підприємстві (установі, організації) відповідного протипожежного режиму;

г) верховенство права, законність, пріоритет прав людини та громадянина;

д) відповіді а, б, в.

**36. Основними загрозаминормальному функціонуванню системи МВС є:**

а) протиправна діяльність працівників МВС та Національної поліції під час виконання своїх професійних обов’язків;

б) здійснення розвідувальної діяльності в системі МВС представниками злочинного середовища з метою протидії діяльності оперативних підрозділів, спрямованої на виявлення та припинення протиправних проявів, передусім ОЗУ;

в) кадрові питання;

г) тиск злочинного середовища на працівників МВС з метою впливу на їх професійну діяльність в інтересах злочинців;

д) корупція працівників МВС;

е) ваш варіант відповіді.

**37. Основними принципами забезпечення національної безпекиє:**

а) пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

б) верховенство права;

в) пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів;

г) гендерне право.

**38. За В.І. Далем, безпека – це:**

а) відсутність небезпеки, збереження, надійність;

в) стан, при якому не загрожує небезпека кому-, чому-небудь»;

г) ваш варіант відповіді.

**39. Які структурні підрозділи займалися загальними справами Державної Варти ?**

а) загальний;

б) інспекторський;

в) легітимаційний відділ і секретна частина;

г) відділ аудиту;

д) ваш варіантвідповіді.

**40. У якому році було підготовлено Перший неофіційний проект Концепції національної безпеки України ?**

а) до 16 вересня 1991 р.;

б) у 2010 р.;

в) у 2013 р.;

г) ваш варіант відповіді.

**ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ЕСЕ**

1. Сутність і джерела загроз та небезпек діяльності суб’єктів українського суспільства.
2. Сутність і засоби здійснення національної безпеки та оборони.
3. Система національної безпеки та оборониУкраїни та її складові елементи.
4. Законодавча база національної безпеки та оборони в Україні.
5. Інституційна структура національної безпеки України.
6. Закон України «Про національну безпеку України», загрози національним інтересам і національній безпеці України.
7. Причини існування, сутність, структура і наслідки існування неофіційної економіки.
8. Неформальна економіка: причини існування, її наслідки та державна політика стосовно її легалізації.
9. Тіньова економіка: причини існування, її наслідки та державна політика стосовно її легалізації.
10. Кримінальна економіка: причини існування, її наслідки та державна політика боротьби з нею.
11. Джерела економічних загроз та небезпек регіону та організація його захисту.
12. Джерела економічної небезпеки фірми (підприємства)
13. Нормативно-правова база здійснення економічної безпеки фірми, підприємства.
14. Захист суб’єктів економічних відносин від шахрайства.
15. Засоби і методи захисту фірми (підприємства) від економічної небезпеки.
16. Система економічної безпеки фірми (підприємства).
17. Сутність і джерела економічних небезпек фізичної особи та засоби її захисту.
18. Економічна інформація як об’єкт економічних злочинів та її класифікація.
19. Комерційна таємниця та визначення її правового статусу Господарським, Цивільним та Кримінальним кодексами України.
20. Законодавча база про державні економічні секрети в Україні.
21. Захист державної економічної таємниці в Україні.
22. Організація захисту комерційної таємниці фірми.
23. Джерела інформації про конкурента.
24. Методи збирання економічної інформації у зовнішньому середовищі суб’єкта господарювання. (ділова розвідка).
25. Кримінальна відповідальність за нелегальні методи збирання економічної інформації у зовнішньому середовищі.
26. Методи перевірки ділового партнера.
27. Технічні засоби та методика їх застосування в системі безпеки фірми.
28. Антитерористичні заходи на фірмі (підприємстві).
29. Національні економічні інтереси України на світовому рівні.
30. Джерела економічної небезпеки України в зовнішньому середовищі.
31. Політичні чинники економічної небезпеки України в зовнішньому середовищі.
32. Економічна небезпека України в сфері зовнішньої торгівлі і світових фінансових відносин.
33. Стратегія економічної безпеки України в зовнішньому середовищі.
34. Сутність економічної безпеки України на державному рівні.
35. Політичні чинники економічної небезпеки України на національному рівні.
36. Небезпека структурної деформації тадеіндустріалізації економіки України.
37. Економічна небезпека дестабілізації грошово-кредитної системи України.
38. Економічна небезпека падіння рівня та якості життя населення і руйнації генофонду країни.
39. Сутність і склад неофіційної економіки.
40. Чинники, яки сприяють розвитку неофіційної економіки.
41. Стан розвитку неофіційної економіки в Україні з точки зору порогових показників безпеки.
42. Традиційний сегмент неконтрольованого сектора економіки України та ставлення до нього держави.
43. Неформальний сегмент неофіційної економіки в Україні та ставлення до нього держави.
44. Тіньовий сегмент неофіційної економіки України та ставлення до нього держави.
45. Боротьба з кримінальною економікою.
46. Класифікація інформації з точки зору безпеки.
47. Державна таємниця та загальні основи регулювання її збереження. Головні умови угод з її збереження.
48. Режим секретності інформації.
49. Регіональний аспект економічної безпеки держави.
50. Вплив глобалізації на економічну безпеку України.

**ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЕСЕ**

**Есе** (фр. *essai* – спроба, проба, нарис) – письмова робота невеликого обсягу (5–7 сторінок) й відносно вільної композиції, що презентує індивідуально-авторське бачення сутності певної теми (проблеми). У перекладі з англійської есе (*essay*) означає «нарис», «спробу самостійного аналізу».

Дидактичними цілями написання есе є удосконалення загальнокультурних і фахових компетентностей здобувачів вищої освіти; розвиток уміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно-політичні та культурні явища сучасності, аргументовано висловлювати свої думки; розвиток навичок самостійного наукового пошуку та вивчення літератури за обраною темою; аналіз різноманітних джерел і поглядів; узагальнення матеріалу, формулювання висновків та опанування методами ведення обґрунтованої полеміки. Підготовка есе сприятиме формуванню правової культури майбутнього фахівця, самостійному аналізу державно-правових явищ.

Робота має бути написана студентом самостійно, з дотриманням принципів академічної доброчесності.

Забороняється дублювання матеріалу з підручників, нормативних актів тощо. Цитування думок окремих авторів необхідно наводити з посиланням на джерела їх опублікування.

При написанні есенеобхідно поряд з теоретичним висвітленням аспектів теми дати її аналіз та навести прикладипрактичного характеру. Обсяг есемає становити 10–12 сторінок друкованого тексту. Текст друкується в форматі А 4, шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, інтервал – 1,5. Поля: ліве – 30 мм, верхнє, нижнє – 20 мм; 18 праве – 10 мм. Абзацний відступ – 5 знаків. Есе подається у надійно скріпленому вигляді або в папці. Захист есе здійснюється в процесі презентації його основних положень при співбесіді з викладачем.

У тих випадках, коли індивідуальне завдання повертається студенту для виправлення помилок, для перевірки надається доопрацьований варіант роботи і попередній.

Процес написання есе включає: 1) обрання й узгодження з викладачем теми; 2) підбір наукової літератури, інших джерел та їх вивчення; 3) написання та оформлення роботи.

**Структура есе: загальні вимоги.**

Композиція есе підлягає своїй внутрішній логіці та структурній організації:

Титульний аркуш.На титульному аркуші роботи вказується назва навчального закладу, назва кафедри, назва дисципліни, з якої виконується есе, тема есе, прізвище та ініціали автора роботи, зазначається факультет, курс, номер навчальної групи, місце та рік написання.

*Вступ* – викладення загальної тези (твердження); визначення актуальності теми (проблеми) та окреслення мети, яку ставить перед собою автор. Важливо пра­вильно сформулювати питання, на які передбачається знайти відповідь.

*Основна частина* – розвиток однієї думки або ж трансформація однієї думки в іншу; наведення не менше двох-трьох аргументів на користь висловленої тези, кожен з яких має бути підтверджений прикладами, фактами (оптимальний алгоритм: теза – її аргументація).

*Висновок* – узагальнення, що підтверджує наведену тезу, вираження авторського бачення, формулювання пропозицій.

Перелік використаних джерел.

Кількість тез і аргументів залежить від теми (проблеми) та логіки розвитку думки.

Перелік джерел, на які є посилання, наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті есе. Оформлення переліку джерел (списку літератури) повинно відповідати вимогам **ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання.**Загальні положення та правила складання.

Нумерація сторінок подається арабськими цифрами без знака №. Кожна сторінка має бути пронумерована. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на якому цифра „1” не ставиться. Порядковий номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки.

Загальні вимоги, що сприяють максимальній оцінці виконання індивідуального завдання у формі есе: актуальність теми і правильність побудови змісту роботи (аналіз законодавства з теми, визначення проблемних питань і шляхів їх вирішення); повнота розкриття структурних елементів есе; грамотність, лаконічність і обґрунтованість викладу; належне технічне оформлення, дотримання чинних стандартів; наявність посилань на джерела інформації (нормативна база, монографії, наукові статті, науково-практичні коментарі, матеріали судової практики, законопроекти, міжнародне законодавство); самостійність виконання (діагностується під час захисту).

**ГЛОСАРІЙ**

**Безпекаполітична** полягає в здатності науки створити політичну систему, що забезпечує баланс інтересів різних соціальних груп; самостійно вирішувати питання державного устрою; проводити незалежну внутрішню і зовнішню політику.

**Безпекаекономічна**– стан нації, при якому вона може суверенно, без зовнішнього втручання визначати шляхи і форми свого економічного розвитку.

**Безпекавійськова**полягає в можливості забезпечення національної безпеки засобами озброєного насильства. Насамперед військова безпека характеризується здатністю нації стримувати агресію або протидіяти їй.

**Безпекаекологічна**полягає в наявності безпечного місця існування, що забезпечує нормальну життєдіяльність людини. Баланс компонентів у системі "населення – навколишнє середовище – природні ресурси" є гарантом життєздатності людського суспільства.

**Безпекаінформаційна**– стан захищеності інформаційних ресурсів від внутрішніх і зовнішніх загроз, здатних завдати збитку інтересам особи, суспільства, держави (національним інтересам).

**Воєнний конфлікт**– форма розв'язання міждержавних або внутрішньодержавних суперечностей із двостороннім застосуванням воєнної сили; основними видами воєнного конфлікту є війна та збройний конфлікт.

**Воєнна безпека**– захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від воєнних загроз.

**Громадська безпека і порядок**– захищеність життєво важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності сил безпеки, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту національних інтересів від впливу загроз.

Д**ержавна безпека**– захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру.

Д**емократичний цивільний контроль**– комплекс здійснюваних відповідно до [Конституції](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html) і законів України правових, організаційних, інформаційних, кадрових та інших заходів для забезпечення верховенства права, законності, підзвітності, прозорості органів сектору безпеки і оборони та інших органів, діяльність яких пов'язана з обмеженням у визначених законом випадках прав і свобод людини, сприяння їх ефективній діяльності й виконанню покладених на них функцій, зміцненню національної безпеки України.

З**агрози національній безпеці України**– явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України.

**Забезпечення безпеки суб'єкта**– це вид його діяльності, спрямований на збереження одних його можливостей за рахунок інших (як правило, «самозбереження» за рахунок «розвитку»).

**Забезпечення пожежної безпеки**– це один із важливих напрямків щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього середовища.

З**бройний конфлікт**– збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний конфлікт).

**Інтерес**– це функція стану суб'єкта щодо відношення до інших суб'єктів. К**омплексний огляд сектору безпеки і оборони**– процедура оцінювання стану і готовності складових сектору безпеки і оборони до виконання завдань за призначенням, за результатами якої розробляються та уточнюються концептуальні документи розвитку складових сектору безпеки і оборони та визначаються заходи, спрямовані на досягнення ними необхідних спроможностей до виконання завдань за призначенням у поточних і прогнозованих умовах безпекового середовища.

**Національна безпека**–широке, багатокомпонентне поняття, яке відображає стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, яким забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізаціяреальних та потенційних загроз національним інтересам.

**Національна безпека України**– захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз.

**Національні інтереси**– це усвідомлені та виражені в Декларації про державний суверенітет України важливі матеріальні, духовні та державні цінності Українського народу як носія суверенітету і єди­ного джерела влади в Українській державі, визначальні потреби людини і громадянина, суспільства і держави, здійснення яких забезпечує реалізацію суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності держави.

**Національні інтереси України**– життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян.

**Об'єктами національної безпеки** є: людина і громадянин (їхні конституційні права і свободи); суспільство (його матеріальні, духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси); держава (її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність).

О**боронний огляд**– процедура оцінювання стану і готовності сил оборони до виконання завдань з оборони України, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення.

О**боронне планування**– складова частина системи державного стратегічного планування, що здійснюється з метою забезпечення обороноздатності держави шляхом визначення пріоритетів і напрямів розвитку сил оборони, їх спроможностей, озброєння та військової техніки, інфраструктури, підготовки військ (сил), а також розроблення відповідних концепцій, програм і планів з урахуванням реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та фінансово-економічних можливостей держави.

О**боронно-промисловий комплекс України**– сукупність органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, що розробляють, виробляють, модернізують і утилізують продукцію військового призначення, надають послуги в інтересах оборони для оснащення та матеріального забезпечення сил безпеки і сил оборони, а також здійснюють постачання товарів військового призначення та подвійного використання, надання послуг військового призначення під час виконання заходів військово-технічного співробітництва України з іншими державами.

О**гляд оборонно-промислового комплексу України**– процедура оцінювання стану і готовності оборонно-промислового комплексу стосовно задоволення потреби сектору безпеки і оборони в озброєнні, військовій та спеціальній техніці.

**Органи загальної компетенції** – це Президент України, Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, система суб’єктів недержавної форми власності.

**Основними принципами забезпечення національної безпеки,** що визначають її зміст та спрямованість, є: пріоритет прав і свобод людини і громадянина; верховенство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів; своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним потенційним загро­зам; чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки; демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та іншими структурами в системі національної безпеки; використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки.

**Планування у сфері національної безпеки**– функція державного управління з визначення пріоритетів, завдань і заходів із забезпечення національної безпеки України, збалансованого розвитку складових сектору безпеки і оборони на основі оцінки безпекової обстановки та з урахуванням фінансово-економічних можливостей держави.

**Сектор безпеки і оборони**– система органів державної влади, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем і відповідно до [Конституції](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html) та законів України за функціональним призначенням спрямована на захист національних інтересів України від загроз, а також громадяни та громадські об'єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки України.

**Система забезпечення національної безпеки**– це організована державою сукупність суб'єктів: державних органів (законодавчої, виконавчої та судової влад), громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об'єднаних цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність у межах законодавства України.

**Система правоохоронних органів** – це система суб'єктів, що здійснюють правоохоронну діяльність.

С**или безпеки**– правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, сили цивільного захисту та інші органи, на які [Конституцією](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html) та законами України покладено функції із забезпечення національної безпеки України.

С**или оборони**– Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які [Конституцією](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html) та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави.

С**тратегія національної безпеки України**– документ, що визначає актуальні загрози національній безпеці України та відповідні цілі, завдання, механізми захисту національних інтересів України та є основою для планування і реалізації державної політики у сфері національної безпеки.

**Стратегія воєнної безпеки України**– документ, у якому викладається система поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів.

**Стратегія кібербезпекиУкраїни**– документ довгострокового планування, що визначає загрози кібербезпеці України, пріоритети та напрями забезпечення кібербезпеки України з метою створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави.

**Стратегічний оборонний бюлетень України**– документ оборонного планування, що розробляється за результатами оборонного огляду та визначає основні напрями реалізації воєнної політики України, стратегічні цілі розвитку та очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів.

**Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України**– документ довгострокового планування, що розробляється на основі Стратегії національної безпеки України за результатами огляду громадської безпеки та цивільного захисту і визначає напрями державної політики щодо гарантування захищеності життєво важливих для держави, суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і громадянина, цілі та очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних загроз.

**Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України**– документ, що розробляється за результатами огляду оборонно-промислового комплексу України та визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів.

**Суб'єкт–** це фізична особа, група осіб або юридична особа – соціальна організація, яка протягом життєвого циклу має у своєму розпорядженні можливості, що дозволяють їй задовольняти свої інтереси в галузі безпеки.

**Суб'єкти забезпечення національної безпеки** – це носії певного роду діяльності, що пов'язані зі здатністю забезпечувати захист об'єктів національної безпеки.

**Суб’єкти забезпечення національної безпеки** – це учасники відповідних правовідносин, які мають суб’єктивні права та виконують юридичні обов’язки по забезпеченню національної безпеки. В загальному значенні суб’єкта забезпечення національної безпеки можна сприймати будь який елемент побудови держави, від вищих органів державної влади до кожного окремого громадянина, оскільки їх об’єднує спільна мета – національна безпека.

**Теорія національної безпеки**– це метанаука, яка поєднує прикладні аспекти соціальних, військових, гуманітарних, технічних, психологічних, біологічних та інших наук з метою дослідження сутності, змісту, методів, форм і засобів забезпечення безпеки особистості та соціальних спільнот різних рівнів.

**РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

**Основна**:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 19. –Ст. 583).
2. Про альтернативну (невійськову) службу : Закон України від 12 грудня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. –Ст. 188.
3. Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. –Ст. 106.
4. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
5. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.
6. Андрусишин Б. Юридичні та фактичні підстави незалежності української держави / Б. Андрусишин // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 4. – С. 114–122.
7. [Антонов В. Політика національної безпеки України в сучасних умовах: проблеми та реалії / В. Антонов // Право України. – 2014. – № 5. – С. 106–114.](http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_5_14/Antonovv_5_14/)
8. [Барабаш Ю. Конституційний вимір української демократії (історико–теоретичні нотатки) / Ю. Барабаш // Право України. – 2014. – № 7. – С. 137–145.](http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravoukr_7_14/Barabash_7_14/)
9. Беззубов Д. О. До поняття юридичної безпеки фізичних осіб як суб’єктів права України (адміністративно-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 8. – С. 99–106.
10. Волинець В. Правові аспекти реалізації оборонної функції сучасної держави / В. Волинець // Юридична Україна. – 2013. – № 5. – С. 4–10.
11. Волинець В. Функція гарантування національної безпеки в контексті державно-правового розвитку сучасної України / В. Волинець // Юридична Україна. – 2013. – № 1. – С. 9–16.
12. Гребенюк М. Державно-правове регулювання забезпечення продовольчої безпеки / М. Гребенюк // Право України. – 2009. – № 5. – С. 92–96.
13. Данільян О. Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації : навч. посібник / О. Г. Данільян, О. П. Дзьобань, М. І. Панов. – Х. : Фоліо, 2002. – 285 с.
14. Костицький В. Конституційне регулювання охорони довкілля: український та світовий досвід / В. Костицький // Право України. – 2003. – № 10. – С. 49–55.
15. Краснова М. Правове забезпечення екологічної безпеки: роль науково-правового фактора / М. Краснова, Е. Позняк // Право України. – 2000. – № 5. – С. 49–51.
16. Наливайко Л. Р. Інформаційна безпека та інформаційна політика в Україні: конституційно-правовий аспект / Л. Р. Наливайко // Вісник Запорізького державного університету. – 2003. – № 1. – С. 60–65.
17. Олійник О. Інформаційний простір як основа соціально-економічного, політичного і культурного забезпечення інформаційної безпеки Україні / О. Олійник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 98–104.
18. Андрусяк Т.Г. Теорія держави та права / Андрусяк Т.Г.– Львів: Слово, 2007.
19. Конституційне право України / за ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наук. думка, 2007. – 250 с.
20. Конституційне право України / за ред. А.З. Георгіца. – К.: Юрінкомінтер, 2008
21. Конституційне право України / за ред. О.В. Ріяки.– К.: Юрінком Інтер, 2007.
22. Самолюк В. Основи правознавства: навчальний посібник / Самолюк В., Філіпєв А., Мартинюк Р.– Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – 253с.
23. Скакун О.Ф. Юридическаядеонтологія: учебник для вузов / Скакун О.Ф.– Х: Эспада, 2002.
24. Судові та правоохоронні органи України. / Збірник законодавчих та нормативних актів. – К.: Видавництво Паливода А. В., 2002.
25. Басай В.Д. Судові та правоохоронні органи України: підручник. / Басай В.Д. – К.: Вік, 2001.
26. Судові та правоохоронні органи: конспект лекцій. – Л.: Вид–во Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2007.
27. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: підручник / Фрицький О.Ф.– К: Юрінком Інтер, 2008. – 536 с.
28. Шаповал В.М. Конституційне право України: підручник для студ. вузів /Шаповал В.М. – К.: Артек, 2007
29. Литягин НЛ. Организационныепредпосылкисистематизациизаконодательства // Журнал российского права. – 2002. – № 4. – С. 29 – 35.
30. Ліпкан В.А. Безпекознавство: навчальний посібник /Ліпкан В.А. – К.: Вид–во Європ. ун–та, 2003. – 208 с.
31. Ліпкан В.А. Методологія формування правового поля забезпечення національної безпеки України // Держава і право. – 2002. – № 18. – С. 70 – 76.
32. Ліпкан В.А. Націобезпекознавча парадигма // Право України. – 2003. – № 2. – С. 120 – 123.
33. Ліпкан В.А. Національна безпека України: нормативно-правові аспекти забезпечення / Ліпкан В.А. – К.: Текст, 2003. – 180 с.
34. Ліпкан ВА. Неопарадигма національної безпеки // Право України. – 2002. – № 11. – С. 19 – 23.
35. Ліпкан ВА. Організація недержавної системи безпеки: Дипломна робота / Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу. – К., 2003. – 110 с.
36. Ліпкан ВА. Правове забезпечення управління системою національної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 3. – С. 19 – 24.
37. Ліпкан ВА. Предмет націобезпекознавства // Держава і право. – 2003. – № 19. – С. 39 – 44.
38. Ліпкан ВА. Системний підхід до побудови еталонної моделі системи забезпечення національної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – М°2. – С. 19 – 24.
39. Ліпкан ВА. Сутність та зміст управління системою національної безпеки // Правова держава. – 2003. – Вип. 14. – С. 257 – 266.
40. Ліпкан ВА. Сучасний зміст української національної ідеї // Держава і право. – 2002. – № 17. – С. 463 – 466.
41. Ліпкан В.А.Боротьба з тероризмом: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду / Ліпкан В.А., Кондратьев П.Л. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 20 с.
42. Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом / Ліпкан В.А., Никифорчук Д.Л., Руденно М.Л. – К.: Знання, 2002. – 254 с.

**Додаткова:**

1. Андрейцев В. Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки: проблеми практичної теорії / В. Андрейцев // Право України. – 1999. – № 1. – С. 62–69.
2. Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні гарантії реалізації та захисту / В. Андрейцев // Право України. – 2001. – № 12. – С. 15–20.
3. Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно–правового забезпечення / В. Андрейцев // Право України. – 2001. – № 4. – С. 9–12.
4. Андрейцев В. Право екологічної безпеки: проблеми формування об’єктного складу / В. Андрейцев // Право України. – 2001. – № 10. – С. 9–12.
5. Андрусишин Б. Юридичні та фактичні підстави незалежності української держави / Б. Андрусишин // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 4. – С. 114–122.
6. Антонов В. Політика національної безпеки України в сучасних умовах: проблеми та реалії / В. Антонов // Право України. – 2014. – № 5. – С. 106–114.
7. Балюк Г. Правові аспекти понять ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки / Г. Балюк // Право України. – 1999. – № 12. – С. 62–66.
8. Барабаш Ю. Конституційний вимір української демократії (історико-теоретичні нотатки) / Ю. Барабаш // Право України. – 2014. – № 7. – С. 137–145.
9. Барбашова Н. Правове забезпечення екологічної безпеки: роль масштабного фактора / Н. Барбашова // Право України. – 1999. – № 3. – С. 47–49.
10. Барбашова Н. Різноманітні «фактори» екологічної безпеки / Н. Барбашова // Право України. – 2000. – № 12. – С. 107–108.
11. Барчук В. Порушення прав людини як загроза національній безпеці України / В. Барчук // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 6. – С. 64–69.
12. Барчук В. Права людини як головний об’єкт національної безпеки України / В. Барчук // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 4. – С. 81–84.
13. Беззубов Д. О. До поняття юридичної безпеки фізичних осіб як суб’єктів права України ( адміністративно-правовий аспект ) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 8. – С. 99–106.
14. Бєлєвцева В. Проблеми законодавчого регулювання у сфері державної безпеки в Україні / В. Бєлєвцева // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 60–64.
15. Богданович В. Оборонна достатність держави (умови для обґрунтування достатнього рівня) / В. Богданович, В. Троцько, М. Цибуленко // Військо України. – 1997. – № 3–4. – С. 6–7.
16. Богданович В. Ю. Роль та місце воєнно-політичної моделі держави у розробленні та здійсненні політики, забезпечення її воєнної безпеки / В. Ю. Богданович // Наука і оборона. – 1999. – № 1. – С. 34–37.
17. Братель О. Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки / О. Братель // Право України. – 2006. – № 5. – С. 36–41.
18. Ваганов В. Б. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти / В. Б. Ваганов, О. М. Гончаренко, Е. М. Лисицин // Наука і оборона. – 2001. – № 1. – С. 9–17.
19. Ведєрніков Ю. А Теорія національної держави: атавізм чи потреба сьогодення / Ю. А. Ведєрніков, А. М. Кучук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 3–8.
20. Вовк О. О. Поняття та зміст зовнішньої безпеки: теоретико-правовий аналіз / О. О. Вовк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 8. –С. 11–18.
21. Волинець В. Правові аспекти реалізації оборонної функції сучасної держави / В. Волинець // Юридична Україна. – 2013. – № 5. – С. 4–10.
22. Волинець В. Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і правотворчому процесах в Україні / В. Волинець // Юридична Україна. – 2012. – № 7 – С. 4–11.
23. Волинець В. Функція гарантування національної безпеки в контексті державно-правового розвитку сучасної України / В. Волинець // Юридична Україна. – 2013. – № 1. – С. 9–16.
24. Волинець В. Функція гарантування національної безпеки в контексті державно-правового розвитку сучасної України / В. Волинець // Юридична Україна. – 2013. – № 1. – С. 9–16.
25. Гараджаев Д. Я. Гарантиизащитыконституционных прав и свобод человека и гражданина при обеспечениинациональнойбезопасностигосударства / Д. Я. Гараджаев // Юридическийвестник. – 2006. – № 34. – С. 115–119.
26. Гараджаев Д. Я. Национальнаябезопасность и пределыограничения прав человека / Д. Я. Гараджаев // Юридическийвестник. – 2006. – № 2. – С. 78–82.
27. Гончаренко О. М. Стратегія національної безпеки України та військова реформа / О. М. Гончаренко, Е. М. Лисицин // Наука і оборона. – 2000. – № 4. – С. 33–38.
28. Гребенюк М. Державно-правове регулювання забезпечення продовольчої безпеки / М. Гребенюк // Право України. – 2009. – № 5. – С. 92–96.
29. Данільян О. Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації : навч. посіб. / О. Г. Данільян, О. П. Дзьобань, М. І. Панов. – Х. : Фоліо, 2002. – 285 с.
30. Діордіца І. Кримінально-правове розуміння національної безпеки України за Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 року / І. Діордіца // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 121–125.
31. Доронін І. Забезпечення державної безпеки як функція сучасної держави / І. Доронін // Право України. – 2006. – № 4. – С. 127–132.
32. Забарський В. В. адміністративно-правові межі використання військо службовцями Збройних Сил України права на об’єднання / В. В. Забарський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 109–115.
33. Задорожня Г. В. Правовий механізм введення в Україні надзвичайного стану: проблеми теорії і практики / Г. В. Задорожня // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 2. – С. 31–37.
34. Заржицький О. Екологічна безпека та безпека праці у системі правового механізму національної безпеки / О. Заржицький // Право України. – 1999. – № 9. – С. 66–68.
35. Заржицький О. Правові аспекти регіональної екологічної безпеки / О. Заржицький // Право України. – 2000. – № 5. – С. 54–58.
36. Зіма І. І. Інформаційна війна та інформаційна безпека (огляд думок зарубіжних політологів та воєнних спеціалістів) / І. І. Зіма, І. М. Ніколаєв // Наука і оборона. – 1998. – № 1. – С. 56–58.
37. Ільчук Л. Місце і роль воєнної безпеки в системі національної безпеки: політологічний аспект / Л. Ільчук // Нова політика. – 1998. – № 3. – С. 16.
38. Інформаційна безпека України : глосарій / Л. С. Харченко, В. А. Ліпкан, О. В. Логінов ; за заг. ред. Р. А. Калюжного. – К. : Текст, 2004. – 136 с.
39. Кальман А. Г. Экономическаябезопасностьгосударства и путиееобеспечения в Украине / А. Г. Кальман // Право и политика. – 2001. – № 7. – С. 69–75.
40. Кістерський Л. Л. Економічна безпека України / Л. Л. Кістерський // Наука і оборона. – 1999. – № 2. – С. 30–36.
41. Ковальський В. Формування інформаційного права як комплексної галузі та перспективи кодифікації інформаційного законодавства / В. Ковальський // Юридична Україна. – 2012. – № 5. – С. 102–104.
42. Копан О. Соціальна безпека як об’єкт державної діяльності / О. Копан // Право України. – 2001. – № 11. – С. 26–27.
43. Корж І. Політична корупція та правова безпека України / І. Корж // Право України. – 2009. – № 6. – С. 55–59.
44. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : навч. посіб. / Б. А. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.
45. Кормич Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України / Б. А. Кормич. – Одеса : Юридична література, 2003. – 124 с.
46. Косєвцов В. О. Оцінка стану воєнної безпеки України / В. О. Косєвцов, В. М. Телелим, В. І. Шевченко // Наука і оборона. – 1998. – № 2. – С. 3–6.
47. Костенко Г. Предмет і зміст теорії воєнної безпеки / Г. Костенко // Військо України. – 1995. – № 1–2. – С. 6–9.
48. Костенко О. Правова культура та економічна безпека / О. Костенко // Право України. – 1999. – № 3. – С. 85–86.
49. Костицький В. Конституційне регулювання охорони довкілля: український та світовий досвід / В. Костицький // Право України. – 2003. – № 10. – С. 49–55.
50. Кравець Є. Національна безпека України: механізм дії права в умовах надзвичайних ситуацій / Є. Кравець // Право України. – 1998. – № 8. – С. 67–74.
51. Краснова М. Правове забезпечення екологічної безпеки: роль науково-правового фактора / М. Краснова, Е. Позняк // Право України. – 2000. – № 5. – С. 49–51.
52. Лекарь С. І. Економічна безпека держави та суб’єкти її забезпечення / С. І. Лекарь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2012. – № 2. – С. 75–82.
53. Лисицин Е. М. Воєнна політика як складова частина політики національної безпеки України / Е. М. Лисицин // Наука і оборона. – 1999. – № 2. – С. 23–29.
54. Литвиненко О. Інформаційна еліта пострадянської країни та національна безпека / О. Литвиненко // Нова політика. – 1999. – № 5. – С. 22–27.
55. Ліпкан В. Націобезпекознавство: проблеми формування категорійно-понятійного апарату / В. Ліпкан, Ю. Максименко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 8. – С. 7–11.
56. Логунов А. Б. Региональная и национальнаябезопасность : учеб. пособ. / А. Б. Логунов. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА–М, 2014. – 455 с.
57. Мірошниченко О. Нормативно-правові засади формування системи національної економічної безпеки України / О. Мірошниченко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 161–165.
58. Мунтіян В. І. Механізм забезпечення воєнної безпеки України / В. І. Мунтіян // Наука і оборона. – 2000. – № 1. – С. 12–15.
59. Мурза В. В. Історико-правова характеристика становлення та розвитку наглядової функції держави / В. В. Мурза // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 83–89.
60. Наливайко Л. Р. Інформаційна безпека та інформаційна політика в Україні: конституційно-правовий аспект / Л. Р. Наливайко // Вісник Запорізького державного університету. – 2003. – № 1. – С. 60–65.
61. Нардина О. В. Российскийконституционализм и противодействиетерроризму: современныепроблемы : монография / О. В. Нардина. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 210 с.
62. Олійник О. Інформаційний простір як основа соціально-економічного, політичного і культурного забезпечення інформаційної безпеки Україні / О. Олійник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 98–104.
63. Ольшевський В. Й. Воєнно-економічна безпека: теорія і практика / В. Й. Ольшевський // Наука і оборона. – 1999. – № 3. – С. 36–41.
64. Омельчук В. А. Теоретико-правові аспекти систематизації прав і свобод людини в історичному контексті забезпечення безпеки суспільства й держави / В. А. Омельчук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 3–9.
65. Панов М. Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства / М. Панов, В. Тихий // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3. – С. 10–15.
66. Петрів І. Конституційні принципи в сфері забезпечення національної безпеки Японії / І. Петрів // Право України. – 2000. – № 7. – С. 114–116.
67. Петрів І. Система і структура органів національної безпеки Франції / І. Петрів // Право України. – 2000. – № 9. – С. 120–123.
68. Пилипчук В. Проблеми і напрями дослідження історії суб’єктів сектору безпеки України / В. Пилипчук // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 4. – С. 102–113.
69. Пилипчук В. Формування державно-правових основ розбудови сектора безпеки України (серпень 1991 – березень 1992 року) / В. Пилипчук // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 2. – С. 80–85.
70. Поляков С. Місце Збройних Сил України в системі органів державної влади / С. Поляков // Право України. – 2013. – № 1–2. – С. 310–316.
71. Поляков С. Перспективні напрями реформування законодавства України щодо забезпечення законності та правопорядку у збройних силах України / C. Поляков // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 2. – С. 131–134.
72. Попов М. О. До забезпечення воєнної безпеки в умовах загрози інформаційної війни / М. О. Попов, А. Г. Лук’янець // Наука і оборона. – 1999. – № 2. – С. 37–43.
73. Потапенко Є. Методи і способи міждержавної правової інтеграції / Є. Потапенко // Право України. – 2014. – № 6. – С. 120–130.
74. Романюк І. Щодо визначення поняття «гарантії прав особи» у контексті забезпечення державної безпеки / І. Романюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 138–140.
75. Романюк І. Щодо ролі правоохоронних органів України у забезпеченні права особи на безпеку / І. Романюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 9–11.
76. Скорик Я. Забезпечення екологічної безпеки в природо ресурсних правовідносинах / Я. Скорик // Підприємництво, господарство і право. – 2010.– № 12 (169). – С. 108–111.
77. Смирнова К. Екстериторіальна дія права Європейського Союзу: досвід для України / К. Смирнова // Право України. – 2014. – № 4. – С. 153–159.
78. Смолянюк В. Особливості законодавчого забезпечення національної безпеки Російської Федерації (погляд з України) / В. Смолянюк // Право України. – 2001. – № 3. – С. 116–119.
79. Сопілко І. Роль стратегії національної безпеки України в правовому регулюванні державної інформаційної політики України / І. Сопілко // Юридична Україна. – 2014. – № 6. – С. 8–14.
80. Соснін О. Неодмінна складова суверенітету. Інформаційна культура суспільства в контексті інформаційної безпеки України / О. Соснін // Політика і час. – 2002. – № 7. – С. 13–17.
81. Сьомін С. Релігійна безпека України: неокульти як складова релігійного життя / С. Сьомін // Людина і політика. – 2000. – № 6. – С. 22–30.
82. Ткаченко О. Співвідношення функцій охорони та безпеки в діяльності управління державної охорони України / О. Ткаченко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 92–95.
83. Уткін О. Інформаційні впливи і національна безпека України / О. Уткін // Віче. – 2004. – № 1. – С. 79–83.
84. Федоренко В. Л. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України / В. Л. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 12. – С. 32–39.
85. Фомін В. О. Сутність і співвідношення понять «інформаційна безпека», «інформаційна війна» та «інформаційна боротьба» / В. О. Фомін, А. О. Рось // Наука і оборона. – 1999. – № 4. – С. 29–32.

**Інформаційні ресурси:**

1. Верховна Рада України.– Режим доступу: <http://www.rada.kiev.ua>
2. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ.– Режим доступу: <http://scourt.gov.ua>
3. Головне управління державної служби України.– Режим доступу: <http://www.guds.gov.ua>
4. Державна пенітенціарна служба України.– Режим доступу: <http://www.kvs.gov.ua>
5. Єдиний державний реєстр судових рішень.– Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>
6. Кабінет Міністрів України.– Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua>
7. Міністерство внутрішніх справ України.– Режим доступу: <http://www.mvs.gov.ua>
8. Міністерство юстиції України.– Режим доступу: <http://www.minjust.gov.ua>
9. Національна академія внутрішніх справ України.– Режим доступу: <http://www.naiau.kiev.ua>
10. Нормативні акти України.– Режим доступу: 13 <http://www.nau.kiev.ua>.
11. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.– Режим доступу: <http://www.sc.gov.ua>
12. Генеральна прокуратура України.– Режим доступу: <http://www.gp.gov.ua>
13. Єдиний реєстр судових рішень в Україні.– Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua>
14. Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського.– Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua>
15. Національна парламентська бібліотека України.– Режим доступу: <http://www.catalogue.nplu.org>

Навчально–методичне видання

(*українською мовою*)

**Мельковський Олександр Вікторович**

**ПРАВО НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ**

**Методичні рекомендації**

**до самостійної роботи**

**для здобувачів ступеня вищої освіти магістра**

**освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність»**

Рецензент*М.О. Ларкін*

Відповідальний за випуск*Ю.В. Пирожкова*

Коректор *К.О. Панкратова*