**1. Предмет, система і основні поняття курсу «Судові та правоохоронні органи України»**

Предмет навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України» включає в себе характеристику правоохоронної діяльності, відомості про органи, що здійснюють правоохоронну діяльність, їх структуру і повноваження, а також статус посадових осіб, які працюють в цих органах.

Система навчальної дисципліни являє собою перелік тем, які вивчаються в ній. У систему навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України» включені теми, в яких розглядаються загальні питання, пов’язані з поняттям правоохоронної діяльності, характеристикою органів, що здійснюють цю діяльність, аналізом принципів, на яких ґрунтується їх побудова і діяльність.

Визнання судової влади одним з видів єдиної державної влади призвело до включення в систему цієї дисципліни питань про поняття судової влади, її ознак і функцій. Значна увага приділяється вивченню сутності принципів організації і діяльності судової влади, а також викладу відомостей про побудову судової системи в цілому, характеристиці повноважень Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції.

Система досліджуваної дисципліни, охоплює також теми, присвячені організаційному забезпеченню діяльності судів, прокурорському нагляду та інших напрямках роботи прокуратури, виявленню та розслідуванню злочинів, надання юридичної допомоги та інших правових послуг, а також побудові органів, що виконують ці правоохоронні функції.

За змістом правоохоронну діяльність поділяють на два види: правоохоронна діяльність в широкому і у вузькому сенсі цього словосполучення. Змістом правоохоронної діяльності в широкому сенсі є охорона прав від посягань. У цьому сенсі кожен орган займається правоохоронною діяльністю в межах своєї компетенції. Правоохоронна діяльність у вузькому сенсі – це спеціалізована діяльність з правової охорони суспільних відносин, якою займаються спеціально створені для цього органи держави – правоохоронні органи. Термін «правоохоронні органи» увійшов спочатку до загальнополітичного, а потім – і наукового обігу понад п’ятдесят років тому. Але досі в науці не існує чітких критеріїв визначення системи правоохоронних органів, яка була загальновизнаною.

Правоохоронні органи відрізняються від інших державних органів. Вони також відрізняються і від інших установ і організацій, що здійснюють правоохоронну діяльність, але при цьому не є державними органами. Для того, щоб певний державний орган був віднесений до правоохоронного, він повинен відповідати ряду ознак. По-перше, правоохоронний орган – це державний орган, спеціально створений для охорони норм права від будь-яких порушень. Це означає, що він наділений певною організаційною відособленістю і самостійністю; має необхідну організаційно-правову структуру і засоби для виконання покладених функцій; складається з державних службовців, діяльність яких має професійний характер. По-друге, організація і діяльність правоохоронного органу регламентується спеціальним законодавчим актом (або низкою актів). По-третє, правоохоронний орган здійснює свої повноваження не довільно, а з дотриманням встановлених законом процедур (процесуальна форма діяльності). По-четверте, правоохоронний орган наділяється повноваженнями щодо застосування певних заходів юридичного впливу.

**2. Судова влада в Україні**

Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має свою виняткову компетенцію по розгляду юридично значимих справ, що мають правові наслідки, і реалізується виключно конституційними органами (судами) і в рамках спеціальних (судових) процедур.

Основним призначенням органів судової влади як частини державного апарату, є здійснення правосуддя, тобто реалізація єдиної державно-правової функції з метою правильного вирішення різних соціальних конфліктів правового характеру.

Юрисдикція судів в Україні поширюється на всі відносини, що виникають у державі. Всі принципи правосуддя взаємопов'язані і взаємозумовлені, і, відповідно, порушення одного з основ правосуддя тягне до порушення й інші принципи, а в сукупності, це тягне винесення неправомірного рішення. Під системою принципів правосуддя розуміється деяка модель, яка визначає природу і суть правосуддя, заходи, за допомогою яких можна досягти вирішення завдань, поставлених перед ним. Отже, правосуддя в Україні здійснюється на основі наступних принципів:

- Законності – це універсальний принцип правосуддя і судочинства, спрямованого на виконання і дотримання законів усіма учасниками правовідносин і особливо представниками судової влади в державі;

 - Рівність учасників судового процесу перед законом і судом – гарантоване тим, що все одно застосовуються положення і приписи законів до громадян незалежно від статі, віку, раси, віросповідання, національності, походження, посадового і соціального стану, місця проживання та інших факторів, що відрізняють одну особистість від іншої;

- Забезпечення доведеності вини – принцип, який передбачає всебічне дослідження, збір та ймовірність доказів у кримінальній справі. Необхідно припустити і зворотну частину даного принципу, а сааме – забезпечення доведеності невинності;

- Здійснення правосуддя тільки судом – ключовий принцип, на якому базується судочинство. Він полягає в тому, що тільки суди вправі розглядати кримінальні, цивільні та інші справи, що виникають на території України;

- Незалежність суддів – важливий принцип правосуддя, отримав віддзеркалення в цілому ряді законодавчих актів. Його роль полягає у створенні для суддівського корпусу умов для здійснення правосуддя, за яких вони могли б розглядати справи і приймати рішення відповідно до Конституції України, законів та інших правових актів, керуватися своїм внутрішнім переконанням і правосвідомістю, заснованим на розгляді всіх обставин справи в сукупності;

- Принцип гласності судового процесу та повної його фіксації технічними засобами – в Україні здійснюється відкритий розгляд справ, що впливає на якість правосуддя, на присутніх у залі судового засідання осіб і учасників процесу. Розгляд судових справ у закритому судовому засіданні допускається тільки у виняткових випадках. Це робиться з метою запобігання розголошення державної, військової, комерційної, службової таємниці;

- Принцип мови судочинства – судочинство в Україні здійснюється українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості. Окремим категоріям осіб, які не володіють мовою судочинства, повинна бути забезпечена можливість повного ознайомлення з матеріалами справи через перекладача. А також надається право виступати в судовому засіданні на рідній мові;

- Принцип доступності правосуддя і процесуальної економії полягає в тому, що організація і діяльність судів повинна забезпечити доступність правосуддя для будь-якого громадянина. Крім цього матеріали повинні бути розглянуті на судовому засіданні в строк.

**3. Система судів загальної юрисдикції**

Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності. Систему судів загальної юрисдикції складають: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди; 3) вищі спеціалізовані суди; 4) Верховний Суд України. Вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності, він складається з суддів місцевого суду, з числа яких обирається голова суду і, у передбачених законом випадках, заступник або заступники голови суду. Місцевими загальними судами є: районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках і порядку, передбаченому процесуальним законом.

У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.

Апеляційний суд: 1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку, встановленому процесуальним законом; 2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції; 3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, а також суди вищого рівня; 4) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства; 5) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ. Вищими спеціалізованими судами є: Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України. Вищий спеціалізований суд: 1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом; 2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції; 3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику; 4) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції України, який забезпечує єдність судової практики в порядку та у спосіб, визначені процесуальним законом. Верховний Суд України: 1) дає висновки щодо проектів законодавчих актів, що стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних з функціонуванням судової системи України; 2) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України; 3) здійснює інші повноваження, визначені законом. До складу Верховного Суду України входять сорок восьма суддів, з числа яких обираються Голова Верховного Суду України та заступники Голови Верховного Суду України.

**4. Статус осіб, які здійснюють правосуддя**

Суд є єдиним органом держави, що здійснює правосуддя. Ніякий інший орган, крім суду, призначеного відповідно до закону, не вправі взяти на себе функцію здійснення правосуддя і не вправі винести іменем України вирок чи інше судове рішення у кримінальній, цивільній, господарській, адміністративній справі, справі про адміністративне правопорушення. Функції суду не можуть бути делеговані іншому органу або посадовій особі.

Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» призначений або обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.

 Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя займає в суді.

 Суддям, які обіймають посаду безстроково, гарантується перебування на посаді судді до досягнення ним шістдесяти п’яти років, крім випадків звільнення судді з посади або відставки судді відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Суддя не може бути переведений до іншого суду без її згоди, крім переведення його: 1) у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду; 2) у порядку дисциплінарного стягнення.

Перебування на посаді судді несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом.

Суддя не має права суміщати свою діяльність з підприємницькою або адвокатською діяльністю, будь-який інший оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.

Суддя має право брати участь у суддівському самоврядуванні. Судді можуть утворювати громадські об'єднання і брати в них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня. Суддя може бути членом національних або міжнародних асоціацій та інших організацій, що мають на меті захист інтересів суддів, утвердження авторитету судової влади в суспільстві або розвиток юридичної професії та науки. Суддя має право підвищувати свій професійний рівень і проходити з цією метою відповідну підготовку.

 Суддя зобов’язаний: 1) своєчасно, справедливо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням принципів і правил судочинства; 2) дотримуватися правил суддівської етики; 3) виявляти повагу до учасників процесу; 4) не розголошувати відомості, що становлять таємницю, що охороняється законом, в тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання; 5) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, встановлених законодавством у сфері запобігання корупції; 6) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 7) систематично розвивати професійні навички (вміння), підтримувати свою кваліфікацію на належному рівні, необхідному для виконання повноважень у суді, де він обіймає посаду; 8) звертатися про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя в органи суддівського самоврядування та правоохоронних органів протягом п'яти днів після того, як йому стало відомо про таке втручання.

**5. Конституційний Суд України**

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих рішень.

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років.

Суддя Конституційного Суду України призначається строком на дев'ять років без права бути призначеним повторно. Конституційний Суд України приймає рішення і дає висновки у справах:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

 2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;

 3) дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України;

 4) офіційного тлумачення Конституції та законів України;

 5) відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

6) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.

Згідно Закону України «Про Конституційний Суд України» суддя Конституційного Суду України звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі: 1) закінчення строку призначення; 2) досягнення суддею шістдесятип’ятирічного віку; 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 5) порушення суддею присяги; 6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 7) припинення його громадянства; 8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання і конституційне звернення.

Конституційне подання – це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України, конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Конституційне звернення – це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

**6. Прокуратура України**

Прокуратура України – це орган державної влади, на який покладено завдання утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і захист від неправомірних посягань на суспільний і державний лад, права і свободи людини, а також основи демократичного устрою засобами і методами, які передбачені законом.

В системі правоохоронних органів України прокуратура виконує контрольно-наглядові функції.

Конституцією закріплені такі функції прокуратури:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Відповідно до п. 9 Перехідних положень Конституції України прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства – до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

Система принципів організації і діяльності прокуратури – це сукупність закріплених у законі, об'єктивно обумовлених, взаємопов'язаних між собою основних положень, що вказують на сутність, побудову і функціонування системи органів прокуратури.

Органи прокуратури України: 1) становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим; 2) здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів; 3) захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на основі їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак; 4) вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення; 5) діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право: 1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити в приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності без особливих перепусток, де такі запроваджено; 2) витребувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних підприємств, установ і організацій рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності та заходи щодо її забезпечення, мати доступ до відповідних інформаційних баз даних державних органів; 3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і т.д.

**7. Органи досудового розслідування**

Слідчий – це особа, яка здійснює досудове слідство у кримінальних справах. В Україні є слідчі прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки. Компетенція між слідчими зазначених органів з розслідування кримінальних справ розмежовується на підставі правил про підслідність.

Підслідність – це сукупність встановлених у законі ознак кримінальної справи, згідно з якими це справа підлягає розслідуванню тим чи іншим органом досудового слідства. Найбільша кількість кримінальних справ розслідується слідчими органів внутрішніх справ України і тому слідчий апарат цих органів є найчисленнішим і розгалуженим. Проведення досудового слідства в системі МВС України покладається на Департамент досудового слідства МВС України, що діє на правах Головного управління, слідчі управління (відділи) ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, слідчі відділи, відділення (групи) міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ і підрозділи з розслідування злочинів, скоєних на закритих об'єктах.

Досудове слідство в межах своєї компетенції здійснюють слідчі органів внутрішніх справ, а також начальник Департаменту досудового слідства МВС України, начальники слідчих управлінь, відділень, їх заступники, які при цьому користуються всіма процесуальними правами слідчого.

Органи досудового слідства в системі МВС України очолює заступник міністра внутрішніх справ України – начальник департаменту досудового слідства МВС України, заступники начальників ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, УМВС України на транспорті, міськрайонних внутрішніх справ, які одночасно є начальниками відповідних структурних слідчих підрозділів. Перевіряти стан справ і результати діяльності слідчих підрозділів мають право виключно співробітники вищестоящих слідчих апаратів в межах своїх повноважень. Ніхто інший, крім керівництва слідчими апаратами, прокурорів і суддів, не має права оцінювати процесуальні дії слідчих. У Департаменті досудового слідства МВС України передбачені посади старших слідчих з особливо важливих справ, слідчих з особливо важливих справ, старших слідчих, помічників слідчих, технічного персоналу.

У структуру Департаменту входить слідча частина (на правах управління), яка розслідує найскладніші справи, міжрегіональні злочини. Слідчі управління (відділи) ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, УМВС України на транспорті очолюють заступники начальників відповідних ГУМВС, УМВС, які є одночасно начальниками відповідних слідчих підрозділів і, в свою чергу, мають заступників.

Слідчі управління (відділи) мають у своєму складі спеціалізовані підрозділи, слідчі частини (на правах відділів, відділень), які розслідують кримінальні справи про злочини, що становлять підвищену суспільну небезпеку і є складними, а також організаційно-методичний відділ (відділення). На посади слідчих органів внутрішніх справ призначаються громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, пройшли стажування і виявили при цьому професійну придатність до слідчої роботи.

**8. Органи внутрішніх справ України**

Органи внутрішніх справ (далі – ОВС) – це правоохоронні органи виконавчої влади, що забезпечують дотримання законності і правопорядку, боротьбу зі злочинністю, захисту прав і свобод людини і громадянина від протиправних посягань на власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства і держави.

Для досягнення зазначених цілей на ОВС покладається рішення наступних основних завдань:

• забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;

• запобігання правопорушенням та їх припинення;

• охорона і забезпечення громадського порядку;

• виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

• забезпечення безпеки дорожнього руху;

• захист власності від злочинних посягань;

• 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.

Органи внутрішніх справ для ефективного виконання цих завдань можуть взаємодіяти з іншими органами (органами прокуратури, Служби безпеки і т.д.).

Функції ОВС – це основні напрямки діяльності ОВС, обумовлені їх завданнями і забезпечують реалізацію цих завдань. Такі функції, за характером їх спрямованості, можна розділити на внутрішні і зовнішні.

До зовнішніх відносяться:

- Захисна функція;

- Адміністративна функція, що відносяться до діяльності з організації та охорони громадського порядку та громадської безпеки в рамках визначених законом повноважень;

- Профілактична функція полягає в попередженні злочинів та інших правопорушень, виявленні та усуненні причин і умов, що їм сприяють;

- Оперативно-розшукова функція, яка здійснюється відповідно до закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

- Кримінально-процесуальна функція;

- Виконавча функція, полягає у застосуванні до осіб адміністративних стягнень;

- Охоронна функція полягає у здійсненні охорони на договірній основі майна всіх видів власності юридичних і фізичних осіб;

- Контрольно-наглядова – здійснення на основі законодавства адміністративного нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі та здійснення інших наглядових повноважень.

До зовнішніх слід віднести:

- Функцію забезпечення, яка спрямована на забезпечення ефективної діяльності відповідних підрозділів (матеріально-технічне, фінансове забезпечення умов праці співробітників і т.д.);

- Функцію загального керівництва, яка забезпечує ефективність управління органами системи МВС в процесі виконання ними своїх завдань.

**9. Служба безпеки України**

Після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України відразу стало питання про ліквідацію в республіці радянської системи органів державної безпеки і створення нових державних інститутів, покликаних захистити її суверенітет і вирішувати інші завдання у сфері забезпечення національної безпеки.

Одним з перших кроків на цьому шляху стало створення комісії з розробки Концепції органів державної безпеки України. Враховуючи її напрацювання, а також роботу Комісії Верховної Ради по реорганізації органів державної безпеки, 20 вересня 1991 року парламент прийняв постанову «Про створення Служби національної безпеки України» (СНБ України). Цією ж постановою ліквідовано Комітет державної безпеки УРСР.

25 березня 1992 року Верховна Рада прийняла Закон «Про Службу безпеки України», і подальший розвиток Служби відбувалася на досить чіткому правовому фундаменті.

Служба безпеки України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

На Службу безпеки України покладається у 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.

У завдання 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.

Головним напрямком діяльності Служби безпеки України була і є контррозвідка. Її завданнями як спеціально уповноваженого органу державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності є:

1) добування, аналітична обробка та використання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;

2) протидія розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;

3) розробка та реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства і правам громадян.

Служба здійснює інформаційно-аналітичну діяльність з метою сприяння керівництву України в реалізації внутрішньополітичного курсу з розвитку держави, зміцнення її обороноздатності та економічного потенціалу, розширення міжнародного співробітництва.

Співробітники Служби зосереджують зусилля на захисті найвразливіших сфер життєдіяльності суспільства. Однією з таких сфер є економіка. Тому цілком закономірним є створення в структурі Служби безпеки України Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави. Його визначено головним у системі Служби безпеки України з розробки стратегії та тактики захисту національних економічних інтересів, розкриття і припинення злочинів в економічній сфері.

Служба також виконує завдання по захисту дипломатичних представництв України за кордоном.

**10. Адвокатура України**

Адвокатура України – це недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Тобто адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Принцип верховенства права є одним з головних підвалин незалежної правозахисної діяльності. Він означає абсолютний пріоритет права, незалежно від того, хто стоїть перед Законом.

Сутність принципу дотримання законності в адвокатській діяльності полягає в тому, що адвокат зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, постійно підвищувати рівень своїх професійних знань для належного здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги.

Принцип незалежності адвокатської діяльності полягає в забезпеченні таких умов виконання професійних прав і обов’язків адвоката, що забезпечують його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність з надання правової допомоги, здійснення захисту чи представництва клієнта, зокрема з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів і т.д., а також від впливу своїх особистих інтересів.

Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і найважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких неможливе належне надання правової допомоги, здійснення захисту та представництва.

Конфіденційною інформацією є будь-яка інформація, яка стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває в трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, за якими клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, отримані адвокатом при здійсненні адвокатської діяльності.

Розголошення відомостей, що становлять адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів слідства і суду допитати адвоката про обставини, що становлять адвокатську таємницю.

Під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якого може вплинути на об’єктивність або неупередженість при виконанні адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ними дій при здійсненні адвокатської діяльності.

Адвокатом може бути фізична особа, яка має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадку, коли особа може бути звільнена від проходження стажування, якщо в день звернення з заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту вона має стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки), присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

**11. Нотаріат України**

Нотаріат являє собою систему органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші передбачені законодавством нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності.

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або мають приватну нотаріальну практику (приватні нотаріуси). Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу. У населених пунктах, де немає нотаріусів, визначені законом нотаріальні дії вчиняються уповноваженими на це посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів. Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на дипломатичні представництва України.

Посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріальних, може провадитись в особливих випадках також іншими визначеними законодавством посадовими особами (головними лікарями, їх заступниками з медичної частини або черговими лікарями лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв, а також директорами і головними лікарями будинків для престарілих та інвалідів, капітанами морських суден або суден внутрішнього плавання, що плавають під прапором України і т.д.).

Нотаріус зобов’язаний: виконувати свої професійні обов’язки відповідно до закону і принесеної присяги; сприяння громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права і обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду; зберігати в таємниці відомості, одержані ними під час вчинення нотаріальних дій; відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам.

Органами нотаріату вчиняються такі нотаріальні дії: засвідчуються угоди (договори, заповіти, доручення, шлюбні контракти та ін.); вживаються заходи щодо охорони спадкового майна; видаються свідоцтва про право на спадщину; видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя; видаються свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів; видаються дублікати документів, що зберігаються у справах нотаріальної контори; накладається заборона відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна; засвідчується вірність копій документів і виписок з них; засвідчується справжність підпису на документах; засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу; засвідчують факт знаходження громадянина в живих; засвідчують факт перебування громадянина в певному місці; передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам; приймаються в депозит грошові суми та цінні папери; вчиняються виконавчі написи; вчиняються протести векселів; пред’являються чеки до платежу та посвідчують несплата чеків; вчиняються морські протести; приймаються на зберігання документи. Державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах видають дублікати і засвідчують вірність копій і виписок з документів, що зберігаються у справах цих архівів.

Правове регулювання нотаріату в Україні, видів і порядку вчинення нотаріальних дій здійснюється Законом України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року.

**12. Органи та установи юстиції України**

Органи юстиції – це органи виконавчої влади, які забезпечують здійснення правової політики в державі, захист прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ і організацій.

Система органів юстиції в Україні включає: Міністерство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим; обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції; районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Основними завданнями органів юстиції є: підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки; підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, ведення Єдиного класифікатора галузей законодавства України, розробка проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів; планування за пропозиціями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, координація нормотворчої діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та контроль за здійсненням такої діяльності; забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин; здійснення реєстрації фізичних осіб, ведення Єдиного державного реєстру фізичних осіб; організаційне, матеріально-технічне забезпечення судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України), робота з кадрами судів, експертне забезпечення правосуддя; організація в порядку, встановленому законодавством України, своєчасного, повного та неупередженого примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державних виконавців; спрямування і координація діяльності щодо забезпечення виконання рішень суду та застосування передбачених законом засобів виправлення і перевиховання засуджених органами і установами виконання покарань та підприємствами кримінально-виконавчої системи; організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів цивільного стану; координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення, методичного забезпечення цієї освіти; легалізація громадських організацій та реєстрація політичних партій та інших громадських формувань; сприяння розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян і юридичних осіб, здійснення у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб та реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави майна, організація в установленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам та юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру; здійснення контролю за виконанням актів Мін’юсту України щодо нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на майно та інші.

До спеціалізованих органів юстиції належить державна виконавча служба, органи реєстрації актів цивільного стану та деякі інші.

**13. Національне центральне бюро Інтерполу України**

Чітке визначення завдань Національного центрального бюро головним призначенням має визначення сфери (предмета) його ведення. Сутність завдання як елемента адміністративно-правового статусу полягає в реалізації мети їх створення та діяльності. Мета створення та діяльності Інтерполу залишається незмінною досить тривалий час (починаючи з 1956 p.). Діяльність Інтерполу ґрунтується на Статуті 1956 p., який передбачає, що метою організації є «забезпечення та розвиток взаємного співробітництва всіх організацій кримінальної поліції в рамках існуючого законодавства країн і Загальної декларації прав людини, створення і розвиток закладів, які можуть плідно працювати в галузі попередження та боротьби зі злочинністю ». Варто відзначити, що завдання Національного центрального бюро закріплено на законодавчому рівні, мають чіткий перелік та зміст. Основними завданнями Інтерполу є: 1) здійснення координації та взаємодії з правоохоронними органами всередині країни; 2) взаємодія з міжнародними правоохоронними органами зарубіжних країн-учасниць; 3) здійснення безпосередньої взаємодії з Генеральним секретаріатом як центральним органом у боротьбі з міжнародною злочинністю Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол; 4) аналітично-прогностична діяльність (оцінка стану злочинності в Україні та рівня загрози злочинної діяльності громадян України за кордоном).

Перша група завдань спрямована на координацію і взаємодію з правоохоронними органами всередині країни. Діяльність Національного центрального бюро Інтерполу в Україні значною мірою носить міжвідомчий характер. З метою нормативного та організаційного забезпечення взаємодії з іншими правоохоронними органами та ГУМВС України в областях урядом України підготовлено та прийнято ряд нормативно-правових актів.

Національне центральне бюро Інтерполу в Україні забезпечує співробітництво правоохоронних органів України та зарубіжних країн і надає можливості для обміну оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою і криміналістичною інформацією про підготовку і вчинення злочинів та причетних до них осіб, а також архівною та, в окремих випадках, процесуальною інформацією; обміном досвідом роботи, законодавчими та іншими нормативними актами, навчально-методичною та іншою інформацією з питань діяльності правоохоронних органів.

Друга група завдань спрямована на взаємодію Інтерполу з міжнародними правоохоронними органами зарубіжних країн. Співпраця Інтерполу з правоохоронними органами зарубіжних країн у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів транснаціонального характеру протягом зазначеного періоду інтенсивно розвивалося і удосконалювалося. Накопичення, аналіз, обробка та обмін інформацією про міжнародну злочинність, передача відповідним відомствам своєї країни запитів, що направляються органами поліції інших країн, а також контроль за веденням розшуку злочинців, їх затриманням і передачею їх запитуючої країні, а також інші форми взаємодії налагоджені з правоохоронними органами 188 країн світу.

Третя група завдань Національного центрального бюро спрямована на здійснення безпосередньої взаємодії Інтерполу з Генеральним секретаріатом як центральним органом у боротьбі з міжнародною злочинністю Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол. Взаємодія Національного центрального бюро з Генеральним секретаріатом Організації розвивається успішно. Крім повсякденних контактів з конкретних питань, співпраця здійснювалася і в таких напрямках, як участь представників правоохоронних органів України у конференціях, нарадах, симпозіумах з різних проблем боротьби зі злочинністю, методична та технічна допомога Генерального секретаріату у становленні Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

Четверта група завдань Національного центрального бюро є аналітично-прогностичним (оцінка стану злочинності в Україні та рівня загрози злочинної діяльності громадян України за кордоном) напрямком. Даний блок завдань має аналітико-математичне та прогностичне напрямки. Мається на увазі, що до даного напрямку входить обробка статистичних даних; здійснення прогнозування; проведення аналізу стану міжнародної злочинності в залежності від виду або сфери злочинних посягань; попередження майбутніх загроз і напрямку групи заходів щодо недопущення їх настання та ін. За допомогою зведених статистичних даних можна оцінити рівень зростання або спаду злочинності не тільки в нашій країні, але і в інших зарубіжних країнах-учасницях.

**14. Правоохоронна діяльність інших органів**

До правоохоронних органів відносяться також інші органи державної виконавчої влади, на які законом покладено здійснення одного або декількох з наступних правоохоронних функцій, як:

- Охорона державної безпеки, громадського порядку, майна фізичних та юридичних осіб; контроль за дотриманням нормативних актів в окремих сферах державного управління; виявлення фактів вчинення злочинів та адміністративних правопорушень та інформування про них державних органів, вести досудове розслідування, а також виносити рішення про застосування заходів адміністративного стягнення; припинення злочинів та адміністративних правопорушень, затримання за наявності підстав осіб, які їх вчинили; розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення, винесення рішення про застосування до осіб, винних у скоєнні їх, адміністративного стягнення і виконання рішень про накладення адміністративних стягнень. Відмінною рисою цих органів є те, що з правоохоронними вони виконують також організаційно-управлінські, контрольно-перевірочні та правороз’яснювальні функції, їх органи є органами центральної виконавчої влади з так званим спеціальним статусом. До них відносяться митні органи, органи охорони державного кордону, органи рибоохорони, органи державної лісової охорони, Антимонопольний комітет України, а також інші органи, які беруть безпосередню участь у здійсненні правоохоронних функцій. У правоохоронні органи можуть також бути віднесені Управління державної охорони України, органи виконання кримінальних покарань, державна контрольно-ревізійна служба, а також інспекційні органи, що здійснюють правозастосовні дії, робота їх персоналу пов’язана з високим професійним ризиком і на них поширюється законодавство про державну службу в Україні. До таких органів належать Санітарно-епідеміологічна служба, Державна екологічна інспекція, Головна державна інспекція з нагляду за ядерною і радіаційною безпекою, органи захисту прав споживачів, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю.

 Хоча всі ці органи діють в різних сферах народного господарства, правоохоронні функції їх значною мірою збігаються – вони здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства, встановлених норм і правил у своїй сфері; виявляють правопорушення і злочини, припиняють їх, затримують правопорушників, компетентні правоохоронні органи застосовують примусові заходи впливу щодо правопорушників (складають протоколи і розглядають справи про адміністративні правопорушення тощо); подають позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних через порушення законодавства.

**15. Взаємодія державної фінансової інспекції та інших органів**

Органи Державної фінансової інспекції України здійснюють незалежний державний фінансовий контроль від імені виконавчої гілки влади. До складу органів Державної фінансової інспекції України входять Держфінінспекція України та її територіальні органи – державні фінансові інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об’єднані в районах та містах державні фінансові інспекції, головні державні фінансові інспектори в районах і містах. Держфінінспекція України є центральним органом виконавчої влади, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

 Основними завданнями Держфінінспекції України є реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю, а також внесення пропозицій щодо її формування.

Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює державний фінансовий контроль за: використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах і організаціях, які отримують (отримували в періоді, що перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували в періоді, що перевіряється) державне чи комунальне майно;

2) здійснює контроль за: виконанням функцій з управління об’єктами державної власності; цільовим використанням коштів державного та місцевих бюджетів; цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії; складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі); станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів; усуненням виявлених недоліків і порушень.

 Держфінінспекція України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ та організацій, зокрема для проведення контрольних замірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок;

2) одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб-підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Держфінінспекції України та її територіальні органи завдань;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи тощо.