**ЗМІСТ**

ВСТУП…………………………………………………………...…………….…..3

Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ……………...…….6

1.1 Поняття поліцейської діяльності……………………………………………..6

1.2 Основні принципи діяльності Національної поліції України…………..…..9

1.3 Співвідношення поліцейської діяльності та правоохоронної діяльності…12

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ……………………………………………………………...14

2.1 Зміст, система та види поліцейської діяльності………………………..….14

2.2 Характеристика суб’єктів поліцейської діяльності………………………...17

2.3 Діяльність органів Національної поліції України як засіб забезпечення безпеки та публічного порядку……………………………………………...…..20

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ………………………………………………………..…….24

 ВИСНОВКИ…………………………………………………………..…………26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..………28

**ВСТУП**

Створення Національної поліції України у 2015 році ознаменувало нову історичну епоху правоохоронних органів з принципово новими підходами у практичній діяльності як поліції в цілому, так і окремого працівника. На цей час Національна поліція України функціонує як повноцінний орган державної влади, який надає сервісні послуги населенню, що дає можливість говорити як …

**Актуальність** динамічний розвиток українського суспільства, поглиблення процесів демократизації різних ланок суспільно-політичного життя, інтеграція України у європейське співтовариство актуалізують вивчення та ..

Актуальність зазначеної тематики привертала та продовжує привертати увагу вітчизняних …

**Мета курсової роботи** – дослідити …

Відповідно до мети було визначено **завдання** курсової роботи:

1….

**Об’єктом дослідження** є ..

**Предмет дослідження** – ..

**Основні методи лінгвістичного дослідження:**

…

**Структура роботи**: зумовлена метою і завданнями дослідження, складається зі вступу, трьох розділів, що мають шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел (27 найменувань). Загальний обсяг роботи – 30 сторінок, з яких 20 – основний текст.

**Розділ 1**

 **ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ**

**1.1 Поняття поліцейської діяльності**

Підвищення добробуту кожного громадянина України – це європейська перспектива держави, та, як справедливо зазначає Президент України, для досягнення такої амбітної мети Україні потрібні три складника: мир, безпека та реформи. Метою реформи всіх сфер діяльності держави є досягнення добробуту, здоров’я та безпеки громадян України, забезпечення охорони яких є завданням органів поліції. У зв’язку зі зміною суспільних відносин, публічної влади, інтересів людини і громадянина у науковій літературі тривалий час точаться дискусії щодо визначення сутності такого державно-правового явища, як поліцейська діяльність [20, с. 351].

Сама ж дефініція поліцейської діяльності є складним та багатогранним теоретико-правовим явищем, яке складалося історично разом із розвитком держави та інших державно-правових інститутів. Основні концептуальні засади дослідження сутності поліцейської діяльності були закладені впродовж другої пол. ХVIII — поч. XX ст. у роботах низки зарубіжних і вітчизняних поліцеїстів [26, с. 116-117]. Однак, на сьогоднішній час тематика поліцейської діяльності також складає чималий інтерес серед наукових досліджень та ….

Отже, …

**1.2 Основні принципи діяльності Національної поліції України**

Першочергово слід наголосити, що реформування Міністерства внутрішніх справ свідчить про те, що система змінюється відповідно до реалій, що притаманні суспільству на певних етапах його розвитку, та відповідно до європейських стандартів. В таких процесах діяльність Національної поліції України визначена шляхом прийняття основного поліцейського нормативно-правового акту – Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII. Вказаний нормативно-правовий акт закріпив принципово нові, керівні основоположні ідеї, які, як слушно вказує М.П. Гурковський, є сполучною ланкою між нормативними приписами різної галузевої належності, на яких повинна ґрунтуватися робота поліції [1, с. 43].

В. Шатіло вказує, що загальновідомим є положення про те, що в конституціях та законах, які юридично визначають основи конституційного ладу та його взаємодію із суспільством, чітко викристалізовується тенденція до формального визначення як принципів, так і методів впливу держави на суспільство. У зв’язку з цим доцільно визначити сутність такої категорій, як «принцип». Загалом категорія «принцип» походить від французького слова “principe” і латинського – “principium”. За змістом ці категорії є тотожними та означають початок чогось; те, що лежить в основі деякої сукупності фактів або знань зі збереженням первинного відтінку; основне, вихідне положення будь-якої теорії, вчення, наукової системи; правило, покладене в основу діяльності якої-небудь …].

Отже, національна поліція України сьогодні, завершуючи черговий етап свого .. визначити сутність категорії «поліцейські послуги».

**1.3 Співвідношення поліцейської діяльності та правоохоронної діяльності**

Термін “правоохоронна діяльність”, на відміну від “поліцейської діяльності”, широко вживається в чинному законодавстві, науковій, навчальній та публіцистичній літературі.

Правоохоронну діяльність В. М. Гірич визначає як систему контрольно-ревізійних, оперативно-пошукових, кримінально-процесуальних та адміністративно-примусових заходів, які здійснюються в порядку, визначеному законодавством, із метою підтримання правопорядку, виявлення і безпосереднього припинення правопорушень, що підпадають під дію Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також виконання кримінальних й адміністративних санкцій щодо правопорушників [23, с. 51-52].

Я. М. Когут ототожнює поліцейську діяльність з адміністративною діяльністю поліції та поділяє її на загальну (адміністративну) та спеціальну (оперативно-розшукову та кримінальну процесуальну) [9, с. 326].

Відомий зарубіжний поліцеїст К. С. Бельський вбачає відмінність поліцейської діяльності від правоохоронної насамперед у тому, що правоохоронна діяльність – це не завжди діяльність державних органів, а поліцейська діяльність завжди здійснюється від імені держави. Якщо правоохоронна діяльність необов’язково повинна із застосуванням права, більше того, вона пов’язана із застосуванням заходів офіційного фізичного примусу [1, с. 45].

…

Отже, правоохоронна та поліцейська діяльність – це не зовсім співвідношення ..

**РОЗДІЛ 2**

**ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ**

**2.1 Зміст, система та види поліцейської діяльності**

Поліцейська діяльність є одним з основоположних аспектів функціонування публічної влади та виконує превентивну, репресивну та соціальну функції [2, с. 355].

 Серед ознак поліцейської діяльності правознавці виділяють такі:

 1. Поліцейська діяльність являє собою один із видів соціальної діяльності і характеризується всіма її основними ознаками.

2. Поліцейська діяльність – це керівництво спеціальними структурами публічної влади, як правило, виконавчої її ланки, спрямоване на охорону громадського порядку, забезпечення безпеки (громадської, державної, економічної та ін.).

3. Розуміється як усвідомлений і цілеспрямований вплив суб’єкта на об’єкт.

4. Цілеспрямованість поліцейської діяльності задається тим, що держава в нормативно-правовому порядку встановлює компетенцію суб’єктів цієї діяльності, засоби і способи здійснення юридично значущих дій.

5. Коло суб’єктів поліцейської діяльності є широким і не обмежуються тільки поліцією.

6. Зміст і основу поліцейської діяльності становить поняття «охорона», що зумовлює і особливий характер цієї діяльності. «Охороняти» означає стежити за збереженням, безпекою, недоторканністю, захищати когось або ….. с. 240].

Підсумовуючи, …

**2.2 Характеристика суб’єктів поліцейської діяльності**

Проблема визначення кола суб’єктів поліцейської діяльності достатньо складна. Вона полягає у необхідності чіткого визначення низки дефініцій і у правових актах, і у наукових дискусіях. Зокрема, чималу кількість наукових праць присвячено визначенню понять «правоохоронні органи» та «правоохоронна діяльність». Останні дослідження у цій сфері доводять, що система правоохоронних органів в Україні є достатньо широкою, і коло цих суб’єктів у нормативно-правових актах не є вичерпним [21, с. 752].

Поліцейська діяльність у теорії права розглядається як складова правоохоронної діяльності. Тому суб’єктами правоохоронної діяльності виступають суд, прокуратура, які не є суб’єктами поліцейських правовідносин.

Зокрема, як вважає В. М. Білик, вони поділяються за юридичною природою – на державні і недержавні; за характером компетенції – на загальну поліцію (органи внутрішніх справ) і поліцію спеціалізовану (СБУ, служби й інші структури, діяльність яких має галузеву спрямованість) тощо. Так, за обсягом державно-владних повноважень органи поліції можуть бути поділені на повновладні та обмежено владні. До першої групи належать органи, які … управління економічною сферою держави);

3) цивільні суб’єкти поліцейської діяльності у сфері виконання рішень судів і забезпечення прав і свобод громадян тощо [10, с. 408].

**2.3 Діяльність органів Національної поліції України як засіб забезпечення безпеки та публічного порядку**

У такому міжнародно-правовому акті, як Європейська Конвенція “Про захист прав людини та основоположних свобод”, яка є частиною національного законодавства України згідно зі статтею 9 Конституції України, зазначено: “1. Кожен має право на свободу мирних зібрань та на свободу об’єднання з іншими, включаючи право створювати профспілки i вступати до них для захисту своїх інтересів. 2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, які встановлені законом в інтересах національної або громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі чи з метою захисту прав i свобод інших осіб i є необхідними в демократичному суспільстві. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції або органів державного управління” [18, с. 379].

 Відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

 Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей [14, с. 22].

Право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, закріплене в статті 39 Конституції України, є їх невідчужуваним і непорушним правом, гарантованим Основним Законом України.

Згідно з частинами другою та третьою статті 8 Основного Закону Конституція України має найвищу юридичну силу, норми Конституції України є нормами прямої дії. Тобто, вони застосовуються безпосередньо незалежно від того чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти [25, с. 91].

 Право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, закріплене в статті 39 Конституції України, є однією з …. проведенні громадського порядку віднесено до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад [3, с. 443].

Отже, реалізація органами місцевого самоврядування повноважень щодо …

**РОЗДІЛ 3**

**ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ**

Конституцією України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави . Однак, сучасний стан речей диктує складні умови реалізації державних програм за вказаним напрямом. Мова йде не лише про процес нормотворчої діяльність в аспекті створення дієвих механізмів захисту конституційних прав і свобод громадянина України, але й про практичну реалізацію органами державної влади своїх обов’язків з їх охорони. Так, центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, є саме Національна поліція України [24, с. 297].

Відтак, враховуючи наявний дисонанс між теорією та практикою, що виник внаслідок тривалого реформування вказаної сфери службової діяльності, а також з метою організації дієвого функціонування органів Національної поліції України щодо захисту особи, суспільства та державних ….

в) виявлення та запобігання антисоціальним проявам терористичного характеру (особливі політичні, релігійні чи інші екстремістські погляди) та ін.

Підсумовуючи викладений матеріал, варто відзначити, що наведені вище шляхи удосконалення …

**ВИСНОВКИ**

Поліцейська діяльність держави виявилася необхідною умовою існування в нових реаліях, а разом із нею відроджується сукупність правових норм, що регламентують поліцейську діяльність, – поліцейське право, яке не може бути цілком замінено правом адміністративним. Поліцейське право як узагальнений досвід минулого не вичерпало себе, швидше – оновилось, знайшло свою нішу в адміністративному праві, постійно розвивається та має безумовні перспективи.

Національна поліція України сьогодні, завершуючи черговий етап свого функціонування та розвитку, повинна весь час будувати свою діяльність на основі тих демократичних цінностей та керівних принципів, які покладені в основу …

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Бельский К. С. Полицейское право как подотрасль административного права. *Государство и право*. 2001. № 12. С. 45–53.
2. Білик В. М. Організаційно-правові засади реалізації поліцейської функції в Україні. Київ, 2008. 240 c.
3. Білоус В. Т. Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект). Ірпінь, 2004. 444 с.
4. Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти; Київ, 2005. 203 с.
5. Горшенева И. А. Полиция в механизме современного государства (теоретико-правовые аспекты). Москва, 2002. 27 c.
6. Губанов А. В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. Москва, 1999. 288 с.
7. Доценко О. С. Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах. Ірпінь, 2003. 206 с.
8. Заросило В.В. Досвід підготовки і проведення масових заходів у зарубіжних країнах, адміністративного забезпечення порядку під час їх підготовки і проведення та можливість його застосування в Україні. *Юридичні науки*. 2016. № 837. С. 56–59.
9. Когут Я. М. Щодо поняття адміністративно поліцейської діяльності. *Митна справа.* 2013. № 5(2.2). С. 321–326.
10. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні. Харків, 2002. 408 с.
11. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації. Харків: Вид-во Національного ун-ту внутрішніх справ, 2002. 355 с.
12. Лютіков П. С. Трансформація предмету адміністративного права та його складових: аналіз адміністративно-правової літератури кін. ХІХ-1917 р. *Публічне право*. 2016. № 1. С. 59–67
13. Матвеев С. П. Эволюция полицейской деятельности: теоретико-правовой анализ. *Правопорядок: история, теория, практика*. № 1(4). 2015. С. 99–112.
14. Москаленко М. М. Концепция «полицейского права» как идейно-теоретическое основание организации и деятельности полиции дореволюционной России (историко-теоретический аспект). Санкт- Петербург, 2004. 22 с
15. Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина (за викладами професора Юрія Панейка). укладачі: В. М. Бевзенко, І. Б. Коліушко, О. Р. Радишевська, І. С. Гриценко, П. Б. Стецюк. Київ : ВД «Дакор», 2016. 464 с.
16. Подоляка А. М. Правоохорона діяльність та правоохоронні органи. *Віче*. 2009. № 18. С. 53
17. Полицейское право. Лекционный кур; под ред. А. В. Куракина. Моска : Дело и Сервис, 2004. 816 c.
18. Про національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.
19. Проневич О. С. Організаційно-правові засади діяльності поліції (міліції) Німеччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз. Харків, 2011. 36 с.
20. Проневич С. О. Поліцейська діяльність як вид державно-управлінської діяльності. *Форум права.* 2009. № 2. С. 350–356.
21. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. Харків: Еспада, 2009. 752 с.
22. Соломаха А. Г. Ретроспектива та перспективи поліцейського права в Україні. Історія вітчизняного права. *Адміністративне право і процес*. 2015. № 1 (11). С. 283–295.
23. Тевлін Р. Про поняття «правоохоронні органи» у широкому та вузькому розумінні. *Радянське право*. 1985. № 7. С. 51–54.
24. Тимченко С. М. Судові та правоохоронні органи України. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 297 с.
25. Фомін Ю. В. Поліцейське право та поліцейське законодавство як правова основа діяльності органів внутрішніх справ . *Право і Безпека*. 2011. № 4. С. 90–95.
26. Шадрин В. М. Полицейская деятельность как объект исследования (историко-правовой аспект). *Вестник Челябинского государственного университета*. 2003. № 1. том 9. С. 111–117.
27. Шапірко П. Юридична, правоохоронна та оперативно-розшукова діяльність: аспекти співвідношення. *Юридичний Вісник*. 2014. № 6. С. 153