**ЗМІСТ**

***Вступ***………………………………………………………….…….……………...3

**Розділ 1.** Історичний розвиток міжнародної співпраці Дeржавної кримінально-виконавчої служби.……………………………………………………………………….5

1.1. Перші міжнародні конгреси у сфері виконання покарань……………….…5

1.2. Розвиток міжнародної співпраці у другій половині ХХ – першій половині ХІХ століття…………………………………………………………..……………..…..10

**Розділ 2.** Актуальні питання міжнародного співробітництва…………………19

2.1. Правова регламентація міжнародного співробітництва………………..…19

2.2. Міжнародне співробітництво в сфері захисту прав засуджених…………21

2.3. Співпраця ДКВС з Європейським союзом…………………………………24

***Висновки***………………………………………………………….........................28

***Список використаних джерел***…………………..……………………………..30

#

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** **Міжнародна співпраця** Дeржавної кримінально-виконавчої служби – це специфічна діяльність держав та інших суб’єктів міжнародного права у сфері попередження злочинності, боротьби з нею та поводження з правопорушниками…

**Мета даної роботи** полягає в дослідженні …

Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних **завдань**:

…

**Об’єктом дослідження** курсової роботиє …

**Предметом дослідження** виступає …

**Методологічну основу** роботи складає практично увесь комплекс наукових методів. …

**Структура курсової роботи.** Робота складається зі вступу, двох розділів, п’яти підрозділів, висновків та списку використаних літературних джерел.

#

**РОЗДІЛ 1**

**ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ДEРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ**

**1.1. Перші міжнародні конгреси у сфері виконання покарань**

Історія міжнародного співробітництва в галузі поводження з засудженими охоплює досить тривалий період. Ще в XVIII в. почали з’являтися перші ідеї, які отримали громадське звучання, про можливість і необхідність обміну інформацією: з питань пенітенціарної політики і практики в міждержавних масштабах. Цьому сприяло широке поширення в світі ідей англійських основоположників пенітенціарної науки Д. Говарда і І. Бентама, «прогрес пенітенціарної системи США». У XIX ст. потреба в міжнародному співробітництві в пенітенціарній області стала настільки велика, що не могла не вилитися в певні організаційні форми.

…

Отже, перелічені міжнародно-правові акти передбачають гуманне поводження із засудженими злочинцями, а гуманізація кримінальних покарань – це основна мета європейського та світового співтовариства в цілому у зв’язку з тим, що рівень розвитку кожного суспільства визначається ставленням до найбільш соціально уражених категорій населення, до яких можна віднести й осіб, засуджених до відбування кримінальних покарань.

**1.2. Розвиток міжнародної співпраці у другій половині ХХ – першій половині ХІХ століття**

Сучасний стан міжнародної співпраці з проблем пенітенціарної діяльності варто розглядати як продукт копіткої, плідної співпраці багатьох поколінь вчених, практиків, представників неурядових організацій, які сприяли затвердженню гуманістичних засад розбудови цивілізованої системи виконання кримінальних покарань. …

…

Не випадково Пояснювальна записка до Європейських пенітенціарних правилмістить окремий розділ під назвою „Історія, філософія і розвиток Європейських пенітенціарних правил”, де надається загальний огляд основних етапів розвитку міжнародного співробітництва у цій галузі, а також зазначається, що чинні міжнародні стандарти поводження з в’язнями беруть свій початок від зустрічей на міжнародному рівні з проблем кримінального права та пенітенціарії (в науці XІX ст. „Тюрмознавства”.

**РОЗДІЛ 2**

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА**

**2.1. Правова регламентація міжнародного співробітництва**

Сучасне міжнародне співробітництво визначається наскрізним процесом діяльності ДКВС України. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», ця діяльність передбачає взаємодію з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями на основі міжнародних договорів [17, ст. 5]. Водночас міжнародна діяльність ДКВС залишається важливою складовою зовнішньої політики держави з метою реалізації міжнародних стандартів дотримання прав громадян у пенітенціарній системі.

…

Отже, співробітництво Державної кримінально-виконавчої служби України з міжнародними організаціями, фондами, пенітенціарними відомствами та неурядовими інституціями зарубіжних країн здійснюється на підставі статті 5 Закону України "Про Державну кримінальновиконавчу служби України".

**2.2. Міжнародне співробітництво в сфері захисту прав засуджених**

У результаті міжнародного співробітництва у сфері прав людини до системи виконання покарань розробляються і приймаються положення, які в сучасній пенітенціарній теорії іменуються міжнародними стандартами поводження із засудженими.

Міжнародні стандарти поводження із засудженими - це прийняті на міжнародному рівні норми, принципи і рекомендації в галузі виконання покарань і діяльності органів і установ виконання покарань. У них сконцентрований світовий досвід кримінально-виконавчої практики, гуманістичні тенденції системи розвитку покарань [16].

…

…Тож відразу після вступу до Ради Європи в Україні почав активно використовуватися міжнародний досвід дотримання прав людини, накопичений у пенітенціарних системах європей­ських країн. Органи й установи виконання покарань стали більш відкритими для міжнародних правозахисник організацій, що здійснюють контроль за місцями позбаатення волі. Налагоджені тісні контакти з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. Європейським комітетом із запобігання катуванням і нелюдському поводженню або покаранню Європейським судом.

**2.3. Співпраця ДКВС з Європейським союзом**

У період з грудня 2014 року по лютий 2015 року були проведені робочі зустрічі з експертами проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" (далі – проект ЄС) щодо узгодження позицій української і європейської сторін для участі у проекті. В рамках зазначеного проекту взято участь в розробленні Президентської Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, яка 17 березня схвалена Радою з питань судової реформи (утворена Указом Президента України від 27 жовтня 2014 року №826), а 20 травня 2015 року схвалена Указом Президента України № 276. [21, с. 5].

…

ДКВС України також активно співпрацює з Європейським Союзом, зокрема взято участь у розробленні Плану дій з реалізації положень Стратегії на 2015-2020, а також стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки.

# ВИСНОВКИ

Одним з пріоритетів у зовнішній політиці Україна задекларувала вступ до Європейського союзу. Тому у нормотворчій діяльності держави з’явився такий напрямок як адаптація національного законодавства до законодавства Європейського союзу. Для закріплення цієї мети 14 вересня 2000 року був прийнятий Указ Президента України «Про програму інтеграції України до Європейського союзу», яким було затверджено Програму інтеграції України до Європейського союзу. Законодавцями й іншими учасниками законотворення й нормотворення уперше в історії України створено об’ємну національну законодавчу і нормативно-правову базу кримінально-виконавчої системи. …

…

Для організації міжнародного співробітництва у сфері виконання кримінальних покарань Державна кримінально-виконавча служба України взаємодіє з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями на основі міжнародних договорів.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Галямова Д. С. История международного сотрудничества в области обращения с осужденными. Государство и право: теория и практика : материалы междунар. заочн. научн. конф. 2011. С. 38-41.

2. Мишле Э. И. Второй международный тюремный конгресс. СПб. : Тип. П. И. Шмидта, Галерная, д. № 6, 1878. 180 с.

3. Гернет М. Н. История царской тюрьмы. 2-е изд., доп. и пересм. М. : Госюридиздат, 1952. Т. 3: 1870 –1900. 402 с.

4. Толстенко Ю. О. Зародження та становлення міжнародного співробітництва в пенітенціарній сфері. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp\_2013\_2\_80

5. Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. : Сб. международных документов. М. : Академия МВД СССР. 1989. № 1. С.151.

6. Двенадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Сальвадор, Бразилия (12-19 апреля 2010 г.) / Офиц. сайт ООН. Режим доступу : http://www.un.org/ru/conf/crimecongress2010

7. Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. Амстердам-Київ, 1996. С. 181-215.

8. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За заг. ред. професора О. М. Джужи. К. : Атіка, 2009. 642 с.

9. Тальберт Д. Тюремная література или тюрьмоведение. М., 1876. С. 6.

10. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая. СПб., 1902. Т. 2. С. 1186.

11. Стручков Н. А., Бажанов И. А., Усакова И. Б. Обсуждение пенитенциарных проблем на международном уровне. Рязань., 1977. С. 7-8.

12. Тальберг Д. Исторический очерк тюремной реформы и современные системы эвропейских тюрем. Тюремный вопрос в современном его состоянии. К., 1875. Ч. 1. 340 с.

13. Анненков М. Н. Международный тюремный конгресс и английские тюрмы. Вестник Европы. 1873. № 2. 320 с.

14. Малинин Ф. Н. Постановления шести международных тюремних конгрессов и сестиматечиский указатель к ним. СПб, 1904. С. 11-32.

15. Утевський Б. ІХ Международный тюремный конгресс. Право и жизнь. М., 1926. Кн. 2-3. С. 80-94.

16. Галле Ф. Международный конгресс уголовного права и тюрьмоведения и его политическое и уголовно-политическое значение. Под. ред. А. Я. Вишинского. М., 1937. С. 234-245.

17. Про державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23.06.2005 р. № 2713-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 30. ст.409.

18. Коломієць Н.В. Міжнародно-правовий аспект вдосконалення заходів заохочення в кримінально-виконавчому законодавстві України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. № 34. С. 27-30.

19. Почанська О.С. Основні форми використання міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 1. С. 166-172.

20. Міжнародні стандарти, принципи і рекомендації в галузі виконання покарань та діяльності органів і установ виконання покарань методичні рекомендації / [уклад. О.В. Романюк, В.О. Човган]; Біла Церква, 2016. 131с.

21. Міжнародна діяльність державної кримінально-виконавчої служби України. URL : http://kvs.gov.ua/zmi/MD\_DKVS\_pyt-vid\_20161038.pdf

22. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015

23. Беззуб I. Реформа Державної пенітенціарної служби України: від карального до реабілітаційного підходу. Громадська думка про правотворення: інформаційно-аналітичний бюлетень на базі оперативних матеріалів. Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». 2016. № 1 (104). С. 7-15.