**ЗМІСТ**

ВСТУП………………………………………………………………………………..3РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА (УПОВНОВАЖЕНОГО)…………………………………………………………….5

РОЗДІЛ 2. УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ..…...........................................................................................................11

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПРАВ ДИТИНИ…................................................................................................................19

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...…....17

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….29

**ВСТУП**

**Актуальність дослідження.** В умовах соціально-економічних перетворень, що …..

Дослідженням питання видів юридичної відповідальності займались наступні науковці, праці яких стали основою при написанні цієї роботи. Зокрема, Н. В. Волкова, В. О.Гуріч, …

**Мета та завдання роботи.** Метою …

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

….

*Об'єктом дослідження* є …

*Предметом дослідження* є…

**Методи дослідження.** …

**Структура роботи** зумовлена метою і завданнями дослідження, складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (30 найменувань). Загальний обсяг роботи – 31 сторінка.

**РОЗДІЛ 1**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА (УПОВНОВАЖЕНОГО**)

Права людини разом з демократією та верховенством права належать до фундаментальних цінностей сучасної цивілізації. Уже сімдесят років тому, 10 грудня 1948 року, Генеральною асамблеєю ООН було схвалено Загальну декларацію прав людини. Сьогодні очевидно, що вона є одним із найважливіших документів 20 ст. Концепція прав, втілена в ній, є основою свободи, справедливості та загального миру; це нормативне мірило, яке претендує на Загальну всесвітню значущість та яке вже не можна ігнорувати.

За колом та особливостями їх носіїв права людини поділяються на загальні та спеціальні права, тобто права окремих груп. Загальні права людини належать … Конвенції ООН про права дитини 1989 р [1; 2].

Для забезпечення гарантій прав людини взагалі та дитини зокрема розроблений певний механізм захисту права. Це система нормативних, насамперед матеріально-правових, процесуальних та інституціональних форм і способів захисту права. Нормативна частина представлена законодавством, а інституціональна – це державні інституції, які, використовуючи властиві їм компетенцію та спеціальні засоби, додають дієвість усім частинам механізму [3, с. 365].

Тобто, такий загальний захист здійснюється за допомогою омбудсмена (уповноважений) – це спеціальний контрольно-наглядовий, правозахисний орган державної влади (посадова особа). Його запровадження є реакцією суспільства на недосконалість існуючої в країні правозахисної системи. Суспільство ….. громадянам допомоги) інститут омбудсмена у багатьох демократичних і деяких поставторитарних країнах став невід’ємною частиною юридичної системи [11].

Таким чином, …

**РОЗДІЛ 2**

**УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ**

Захист прав дитини й імплементація міжнародних стандартів у цій сфері є пріоритетним напрямом правозахисної діяльності держави й громадянського суспільства в Україні. Це підтверджується й системним характером конституційного законодавства у сфері прав дитини, і наявністю спеціалізованих інституцій, таких, як дитячий омбудсман, уповноважених здійснювати захист прав дитини. До того ж, Україна як одна із держав-засновниць ООН, є важливою складовою в механізмі міжнародного захисту прав дитини.

Тож, міжнародний захист прав дитини - це сукупність правових норм, якими … у цій галузі права та відновлення порушених прав не абстрактної, а конкретної дитини [12, с. 180].

Міжнародні зобов'язання України у сфері захисту прав дитини отримали своє продовження та розвиток у Конституції та законах України, зокрема, Законі України «Про охорону дитинства». Положення останніх закріпили конституційну правосуб'єктність дитини в Україні та повноваження органів державної влади, їх посадових осіб щодо утвердження та захисту прав дитини [13].

За часи незалежності, в Україні відбулася неодноразова спроба вдосконалення ….стему органів, які мають забезпечувати виконання вимог міжнародного законодавства щодо захисту їх прав [14].

В Україні питання запровадження посади спеціального уповноваженого з прав дітей піднімалося за роки незалежності неодноразово. Ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини у 1991 р., наша держава взяла на себе цілу низку зобов’язань, що ґрунтуються на чотирьох основних принципах:

-….

Але, як слушно зауважує О. Антонова, досі не визначені конституційні основи реалізації повноважень Уповноваженого Президента України з прав дитини, тому і не закріплено обов’язок державних органів реагувати на ці звернення [20, с. 10].

На нашу думку, для більшого розуміння означеного інституту доцільно провести порівняння національного інституту Упованоженого з прав дитини із зарубіжними країни. Так, на відміну від України, посада дитячого омбудсмана в Польщі інституціоналізована в конституції. Це створює додаткові гарантії дієвості та сталості інституту дитячого омбудсмана, якийне може бути скасований у інший …. до цього також необхідних спеціалістів та експертів [22]

Таким чином, …

**РОЗДІЛ 3**

**СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПРАВ ДИТИНИ**

Безперечно, створення інституту Уповноваженого Президента України з прав дитини є важливим кроком для становлення сильної, непереможної, незалежної, демократичної держави, що є необхідним на будь якому історичному етапі розвитку суспільства.

Уповноважений Президента України з прав дитини відіграє у сфері безпеки та благополуччя дітей України консолідуючу роль як лідер, який просуває інтереси дітей та мотивує відповідних осіб, консолідує зусилля на політико-управлінському загальнодержавному рівні: об’єднує ресурси, знання, професійні …. зробити більш продуктивною і діловою співпрацю з відповідними громадськими організаціями, сриятиме посиленю правового захисту конкретних соціальниз груп населення України [25, с. 78].

Тож однозначно виникає необхідність розширення прав та обов’язків Уповноваженого, адже спостерігаємо наявність своєрідного «вакууму» у процесі функціонування даної інстанції.

Це спровоковано відсутністю спеціального нормативно-правового акту, який би врегульовував порядок та особливості реалізації прав та виконання, покладених на Уповноваженого обов’язків. Мова йде про необхідність прийняття закону, який визначав специфіку діяльності відповідної інституції [26, с. 120]…

У свою чергуО. І. Боднарчук також вважає, що необхіднє прийняття зазначеного закону. Науковець зазначає, що його прийняття на законодавчому рівні надасть можливість омбудсмену з прав дитини використовувати свої повноваження на більш широкому рівні, а також можливість відстоювати права та інтереси дитини [23, с. 52].

Аналізуючи законодавчу базу відносно омбудсмена, слід погодитись з Н. В.Волкоою, яка вважає за необхідне запропонувати зміни та доповнення до Положення «Про …..

Таким чином, …

**ВИСНОВКИ**

Для забезпечення гарантій прав людини взагалі та дитини зокрема розроблений певний механізм захисту права. Омбудсмен, або уповноважений – це спеціальний контрольно-наглядовий, правозахисний орган державної влади (посадова особа). Його запровадження є реакцією суспільства на недосконалість існуючої в країні правозахисної системи. Інститут омбудсмена виявив себе як ….

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:**

1. Декларація про права дитини: Міжнародний документ від 20.11.1959 р.

2. Конвенція ООН про права дитини: Міжнародний документ від 20.11.1989 р.

3. Лінник Н. В. Захист права, свобод і законних інтересів дитини в Україні та світі. *Порівняльно-аналітичне право.* 2018. № 1. С. 365-367.

4. Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: автореф..дис..канд..юр.наук: 12.00.02 «Конституційне право». Одеська національна юридична академія. 2004. с. 36.

5. Палєєва Ю. С. Спеціалізовані омбудсмени в зарубіжних країнах: досвід для України. *Альманах міжнародного права.* 2015. Вип. 7. С. 84-91.

6. Рудік О., Лазарєва Л. Інститут спеціалізованого і місцевого омбудсмена як механізм захисту прав людини: зарубіжний досвід. Офіційний веб-сайт Дніпропетровського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011\_03(10)/11romlzd.pdf

7. Лесько Н. В. Загальна характеристика правового статусу уповноваженого Президента України з прав дитини. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка".* Юридичні науки. 2015. № 827. С. 74-78.

8. Решетник Є. М. Інститут упованоженого з прав людини: історія та сучасність. *Науковий вісник Ужгородського національного університету.* Серія Право.2013. Випуск 21. Частина II. Том 1. С. 248-250.

9. Закриницька В. О. Омбудсмен з прав дитини в механізмі державного захисту прав, свобод і законних інтересів дітей: зарубіжний. *Вісник Академії правових наук України* : зб. наук. пр. Х. : Право, 2012.2012 р. №4(71). С. 346-356.

10. Чепульченко Т. О. Омбудсмен з питань захисту дітей: аналіз українського та зарубіжного досвіду. *Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".* Політологія. Соціологія. Право. 2013. № 4. С. 154-158.

11. Косінов С. А. Омбудсмен як інститут контролю за владою. *Теорія і практика правознавства.* 2015. Вип. 1.

12. Кудрявцева О. М. Уповноважений Президента України з прав дитини в механізмі захисту конституційних прав дитини. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.* 2014. Вип. 34. С. 177-185.

13. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-II. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст. 142.

14. Мельник Р. О. Міжнародні та національні гарантії забезпечення прав дитини в Україні. С. 91-92. Офіційний веб-сайт електронного архіву Національної академії внутрішніх справ. URL: http://elar.naiau.kiev.ua

15. Сіра І. Б. Становлення інституту Уповноваженого з прав дитини в Україні. *Державне управління: теорія та практика.* 2012. № 2

16. Міщенко К.С., Кравченко М. В. Державна політика в фері захисту прав та благополуччя дітей: ретроспективний аналіз. *Державне управління: удосконалення та розвиток.* 2017. № 3. С. 1-10.

17. Пономарьова Т. І. Інститут омбудсмена з прав дитини в Польщі та Україні – один із кроків до гуманізації ювенальної пенальної політики. *Право і суспільство*. 2015. № 3(3). С. 76-81

18. Левківський Б. К. Інститут дитячого омбудсмена в системі юрисдикційного захисту. *Приватне право і підприємництво.* 2014. Вип. 13. С. 60-63

19. Положення про Уповноваженого Президента України з прав дитини: Указ Президента України від 11.08.2011 р. № 811/2011.

20. Антонова О. Конституційно-правові основи участі Президента України у регулюванні шлюбу і сім’ї. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради Украни.* 2017. № 5. С. 7-11.

21. Кудрявцева О. Конституційні та інституційні засади захисту прав дитини в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз. *Історико-правовий часопис.* 2016. № 2. С. 58-62.

22. Закриницька В. О. Омбудсмен з прав дитини в механізмі державного захисту прав, свобод і законних інтересів дітей: зарубіжний досвід: *Вісник Академії правових наук України* : зб. наук. пр. Х. : Право, 2012. 2012 р. №4(71). С. 346-356

23. Бондарчук О. І.Діяльність омбудсмена у сферы захисту прав дітей в Україні. *Науковий вісник Херсонського державного університету.* 2015. Випуск 3. Том 2. С. 50-53.

24. Держановська С. Л. Реалізація політико-управлінського лідерства Уповноваженим Президента України з прав дитини. *Аспекти публічного управління.* 2016. № 35-36. С. 54-62

25. Назарук Н. В. Розвиток інституту спеціалізованих омбудсманів в Україні. *Політикус.* 2016. Вип. 3. С. 73-79.

26. Денисенко Ю. М. Роль Уповноваженого Президента України з прав дитини у забезпеченні прав та законних інтересів малолітніх: адміністративно-правовий аспект. *Молодий вчений.* 2015. № 6(2). С. 120-122.

27. Волкова Н. В. Захист прав та інтересів дитини Уповноваженим Президента України з прав дитини: окремі аспекти. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2018. С. 586-589.

28. Меляков А. В., Машкіна О. І. Інститут омбудсмена в системі державного управління соціальним і гуманітарним розвитком. *Вісник НУЦЗ.* Серія: Державне управління. 2018. Випуск 9. С. 214-223.

29. Гуріч В. О. Проблема розвитку інституту уповноваженого з прав дитини в Україні. *Соціальна робота в Україні: теорія і практика.* 2015. № 1-4. С. 119-125.

30. Гуріч В. О. Вектори розвитку інституту Уповноваженого з прав дитини в Україні. Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 21-22 лютого 2014 р.) Херсон: Вид. дом «Гельветика». С. 75-79.