**Навчально-науковий юридичний інститут**

**Кафедра конституційного і адміністративного права**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри Ю. Пивовар

**«\_\_\_\_\_\_»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 2017 р.

**Перелік теоретичних питань для підготовки до**

**модульної контрольної роботи**

1. Закріплення міжнародних стандартів прав людини в Конституції України.
2. Інститут міжнародного захисту прав людини як складова частина міжнародного гуманітарного права.
3. Міжнародна боротьба з ксенофобією, антисемітизмом.
4. Концепції прав людини: теологічні, природно-правові, позитивістські, марксистські, соціологічні та сучасні теорії походження і сутності прав людини.
5. Рада Європи і Європейський Союз: функції і повноваження з прав людини.
6. Співробітництво держав з прав людини до створення ООН.
7. Заборона работоргівлі і рабства.
8. Захист прав людини у випадках виникнення конфлікту з законом.
9. П’ятерна конвенція про боротьбу з работоргівлею 1841 р.
10. Міжнародна боротьба проти торгівлі жінками і дітьми та експлуатації проституції третіми особами: Конвенції 1904, 1910, 1921, 1933 рр.
11. Міжнародна боротьба проти примусової праці: Конвенція МОП про заборону примусової праці 1930 р.
12. Захист національних меншин до створення ООН.
13. Роль Ліги Націй у захисті національних меншин.
14. Положення Статуту ООН про права людини і їх правове значення.
15. Віденська декларація і Програма дій 1993 р. про подальший розвиток міжнародного захисту прав людини.
16. Визначення міжнародних злочинів і злочинів міжнародного характеру.
17. Функції і повноваження органів ООН у галузі прав людини
18. Поняття міжнародних стандартів прав людини.
19. Класифікація прав людини у сучасному міжнародному праві.
20. Особливість та співвідношення понять «права людини» і «права народів».
21. Принцип рівності чоловіків і жінок.
22. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок 1979 р.
23. Права дитини.
24. Право народів і націй на рівноправ’я і самовизначення.
25. Правові гарантії проти використання досягнень електроніки, які можуть спричинити порушення прав людини.
26. Легальні обмеження прав і свобод людини, передбачені у міжнародних стандартах.
27. Правовий захист індивіда і його фізичної і психологічної цілісності від досягнень біології, медицини, біохімії, генетики.
28. Правові аспекти евтаназії.
29. Правові аспекти легального вживання наркотиків.
30. Правові аспекти клонування.
31. Європейська система захисту прав людини.
32. Міжамериканська система захисту прав людини.
33. Африканська система захисту прав людини.
34. Захист прав людини в СНД.
35. Міжнародно-правова відповідальність і санкції за порушення міжнародних стандартів прав людини.
36. Стан дотримання прав людини в Іраку і Ірані.
37. Національні засоби імплементації міжнародних стандартів прав людини.
38. Стан дотримання прав людини в африканських країнах.
39. Стан дотримання прав людини в Китаї, М’янмі.
40. Право народів на культурний релятивізм.
41. Дотримання міжнародних стандартів прав людини в Україні.
42. Конвенція про заборону злочину геноциду і покарання за нього 1948 р.
43. Міжнародна боротьба з расовою дискримінацією.
44. Система засобів імплементації міжнародних стандартів прав людини.
45. Право притулку.
46. Участь недержавних організацій у розробці міжнародно-правових норм у галузі прав людини.
47. Статус біженців, емігрантів, іммігрантів, мігрантів.
48. Право народів на мир.
49. Міжнародний кримінальний суд.
50. Міжнародні засоби імплементації міжнародних стандартів прав людини.
51. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародно-правових норм з прав людини.
52. Розгляд скарг держав-учасниць конвенції на порушення іншою державою-учасницею своїх зобов’язань у галузі прав людини.
53. Ратифікація, приведення увідповідність з міжнародними зобов’язаннями законодавства країни, її судової й адміністративної практики.
54. Особливості регіональних систем захисту прав людини.
55. Можливі обмеження прав народів.
56. Комплексний характер прав особи.
57. Загальна декларація прав людини 1948 р.
58. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р.
59. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р.
60. Головні напрямки співробітництва держав у галузі прав людини у межах ООН.
61. Зміни концепції виключно внутрішньої юрисдикції держави щодо прав людини по закінченню «холодної війни».
62. Міжнародно-правові умови так званої «гуманітарної інтервенції».
63. Справи виключної компетенції держави.
64. Справи, що регулюються виключно нормами міжнародного публічного права.
65. Справи, які держави можуть врегулювати за допомогою міжнародно-правових норм.
66. Статус громадян, іноземців, осіб з подвійним громадянством (біпатридів), осіб без громадянства (апатридів).
67. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права у забезпеченні прав людини.
68. Невід’ємність прав людини.
69. Обмеження користуванням правами людини .
70. Принципи невтручання у внутрішні справи держав (п. 7 ст. 2 Статуту ООН).
71. Система міжнародних засобів імплементації у рамках ООН.
72. Факультативний протокол 1966 р. до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р.
73. Засоби діяльності недержавних організацій: розслідування брутальних порушень прав людини, публічне обговорення порушень прав людини, публічні доповіді про стан дотримання прав людини, петиції до ООН.
74. Міжнародний трибунал по Югославії.
75. Міжнародний трибунал по Руанді.
76. Юридичне поняття расової дискримінації.
77. Зобов’язання держав дотримуватися міжнародних стандартів прав людини і забезпечення демократії.
78. Зобов’язання держав дотримуватись міжнародних стандартів прав людини і збереження загального миру і безпеки.
79. Сутність, і проблеми визначення масштабів порушення прав людини.
80. Європейська конвенція прав людини 1950 р. і протоколи № 1-11 до неї.
81. Європейський суд з прав людини.
82. Вивчення прецедентів: свобода особи, право на справедливий суд, свобода слова.
83. Відставання правового регулювання гарантій прав людини від науково-технічного прогресу.
84. Повага до приватного життя індивіда і його цілісності і суверенітет держави.
85. Допоміжні постійні органи ООН у галузі прав людини.
86. Тимчасові допоміжні органи ООН у галузі прав людини.
87. Правова природа документів ООН з прав людини.
88. Становлення принципу поваги прав людини у сучасному міжнародному публічному праві.
89. Права людини і відшкодування збитків.
90. Взаємозв’язок прав і обов’язків.

Розробник Миронець О.М.

**Навчально-науковий юридичний інститут**

**Кафедра конституційного і адміністративного права**

**Затверджую**

Зав. кафедри \_\_\_\_\_\_\_\_ Пивовар Ю.І.

«\_\_\_\_\_\_» серпня 2017 р.

**Модульна контрольна робота № 1**

**з дисципліни «Міжнародні стандарти в галузі прав людини»**

**Варіант 1**

**I***.***Теортичне завдання:**

1. Розкрийте зміст закріплення міжнародних стандартів прав людини в Конституції України.
2. Поясніть у чому полягає захист прав людини у випадках виникнення конфлікту з законом.
3. Визначте систему засобів імплементації міжнародних стандартів прав людини.

**II***.* **Практичне завдання**

1. Проаналізуйте основні положення та вкажіть практичні досягнення Конвенції МОП про заборону примусової праці 1930 р.

Розробник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Миронець О.М.\_\_

(підпис) (П.І.Б.)