**ТИТУЛЬНА СТОРІНКА**

**ПЛАН**

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

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА…...5

1.1. Поняття, завдання та особливості міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства…………………………………………………………5

1.2. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження………………………………………………………10

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ВИДІВ  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ……………...13

2.1. Поняття та процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах………………………………………………...13

2.2. Сутність видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції)………………………………………………………………………...17

2.3. Кримінальне провадження у порядку перейняття…………………………..23

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МІЖНАРОДНИМ СПІВРОБІТНИЦТВОМ….....................29

ВИСНОВОК………………………………………………………………………...32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….34

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Міжнародне співробітництво є дуже важливим для підтримки балансу у світі і позитивно впливає на розвиток міжнародного суспільства. Але разом з позитивними аспектами є і негативні. Одним із найбільш негативних наслідків є інтернаціоналізація злочинності, тобто поширення її типових ознак та проявів у країнах та регіонах, для яких вони не були характерними….

Проблемами аналізу поняття та сутності, форм та методів міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства займалися такі вчені, як: Р.Ш. Бабанли, В.В. Сердюк, Ф.Ф. …

**Метою даної роботи** є дослідження …

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

…

**Об’єктом дослідження** курсової роботи ...

**Предметом дослідження** курсової роботи ..

**Методи** дослідження використані в …

За **структурою робота** складається зі вступу, трьох основних розділів, що взаємопов’язані між собою, які розподілені на п’ять підрозділів, висновку та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складається з 36 сторінок.

**РОЗДІЛ 1**

**ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА**

**1.1. Поняття, завдання та особливості міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства**

Співробітництво між державами у кримінальній процесуальній сфері традиційно набувало розвитку у контексті міжнародної боротьби зі злочин-ністю, появою взаємних зобов’язань, що виникали при укладанні міжнародних договорів, зокрема з питань розшуку та видачі злочинців, передачі засуджених осіб для відбування покарання, виконання вироків, здійснення кримінального переслідування, провадження окремих процесуальних дій та обміну юридичною інформацією.

На сучасному етапі історичного розвитку світового співтовариства відповідну протидію усім видам злочинності здійснюється шляхом процесу формування правових держав та поетапним скороченням військово-політичного протистояння між державами. Водночас поглиблюється роль міжнародного та національного …. боротьбі із злочинністю [9, с. 14].

Слід зазначити, що міжнародне співробітництво у боротьбі із злочинністю включає в себе всі заходи, які б сприяли чи безпосередньо впливали на нього: соціального, економічного, політичного, правового, кримінологічного характеру. Однак у сучасному світі з його динамічними процесами все частіше  
виникає потреба та необхідність здійснювати взаємодію (співпрацювати) саме в сфері кримінального процесу.

Під …

Таким чином, ..

**1.2. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження**

Правову основу міжнародної співпраці у сфері судочинстваз кримінальних правопорушень складають Конституція України, загальновизнані засади та норми міжнародного права та міжнародні договори України, Кримінальний кодекс України, КПК України, Закони України «Про прокуратуру», «Про міжнародні … міжнародним договором України, який набув чинності, передбачені інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору (ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р.) [1].

Відповідно до чинного законодавства України підлягають застосуванню такі інструкції, а саме: Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з …. кордону України від 17 листопада 1998 р. № 474/845 (ДСК), зареєстрована 14 січня 1999 р. за № 16/3309) [21, с. 914].

Отже, …юють міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства.

**РОЗДІЛ 2**

**ХАРАКТЕРИСТИКА  ВИДІВ  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ**

**2.1. Поняття та процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах**

Важливою формою міжнародної взаємодії між державами по боротьбі зі злочинністю є співробітництво в сфері судочинства по кримінальним правопорушенням різних видів. Така форма співпраці має назву міжнародної правової допомоги.

Міжнародна правова допомога є офіційною діяльністю державних органів, яка .. міжнародні договори можуть передбачати можливість надання правової допомоги для здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції [27, с. 114].

Організацію по наданню міжнародної допомоги здійснюють компетентні органи суверенних держав.

До уповноважених (центральних) органів в Україні відповідно до ст. 545 КПК України відносяться: Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України [2].

В міжнародному та …. правам, свободам чи інтересам, мають право оскаржити рішення, дії та бездіяльність до суду [20, с. 69-71].

Таким чином…

**2.2. Сутність видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції)**

Здійснювана в Україні судово-правова реформа, а також вступ України до Європейського союзу зумовлює необхідність наповнення новим змістом традиційних положень кримінально-процесуального права і появу нових інститутів, які мають безпосередньо практичне значення. Одним з них є інститут екстрадиції, який нещодавно був закріплений на законодавчому рівні.

На сьогоднішній день екстрадиція – це найбільш реалізовувана процесуальна …. Однак через постійні непорозуміння між державами та велику кількість умовностей, інститут екстрадиції функціонує досить нестабільно. Кожна з держав вправі інтерпретувати його у світлі власних потреб, виходячи з існуючих взаємовідносин між державами [6, с. 131].

Видача особи (екстрадиція) – це видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.

Визначати поняття «видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення», потрібно на двох рівнях: нормативному та правозастосовному [18, с. 34-35].

На нормативному рівні видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, – ….

Таким чином, ..

**2.3. Кримінальне провадження у порядку перейняття**

Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами передбачено гарантії неможливості видати громадянина України іншій державі, оскільки громадянство України як стійкий, необмежений у просторі правовий зв’язок фізичної особи з Українською державою, передбачає набуття взаємних прав і обов’язків в обсязі, передбаченому Конституцією та законами України.

З огляду на це, ч. 2 ст. 25 Конституції України визначено, що громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі [1].

Цей принцип є основоположним у відносинах надання міжнародної правової допомоги, позаяк гарантує неможливість видачі громадянина іншій державі.

Відтак, для … кримінальне провадження (ст. 31 та 32 Конвенції). Слід також звернути увагу на статтю 33 Конвенції, яка визначає таке правило − якщо держава відмовляється здійснювати кримінальне переслідування, то вона вважається такою, що передала це провадження іншій державі [17, с. 286].

6. Кримінальне провадження може бути перейняте тільки у разі, якщо судовими органами іншої держави не було вже ухвалено вирок по цьому самому кримінальному правопорушенню і щодо цієї самої особи.

Стаття 595 КПК України визначає умови, за яких може бути перейнято кримінальне провадження від іншої країни:

1) особа, ….

Отже, ….

**РОЗДІЛ 3**

**ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МІЖНАРОДНИМ СПІВРОБІТНИЦТВОМ**

Найважливіша складова міжнарод­ного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю – взаємодія між пра­воохоронними органами різних країн, що являє собою врегульовану нормами міжнародного та національного (вну­трішньодержавного) права діяльність із захисту законних інтересів, прав і свобод особи, суспільства, держави й світового співтовариства від міжнарод­них, транснаціональних і злочинів, що мають транснаціональний характер, які посягають … на цій основі кримінального законодавства; припи­нення кримінальних правопорушень, які готуються чи вчиняються, у тому числі й шляхом проведення, у необ­хідних випадках, оперативно-розшу­кових заходів; надання допомоги під час кримінального провадження та проведення процесуальних дій; органі­зації діяльності міжнародних судових органів, пов’язаних із розслідуванням міжнародних злочинів, здійсненням кримінального провадження в порядку перейняття, і покаранням осіб, винних у їх вчиненні, екстрадиції; визнанням і забезпеченням виконання вироків іно­земних судів, передачею засуджених осіб; постпенітенціарним впливом, а також наданням професійно-технічної допомоги й попередженням криміналь­них правопорушень [31, с. 125].

Одним із напрямів … провадження; б) процесуальних можливостей виконати запитувану дію; в) національного законодавства вико­нуваної держави [12, с. 131–132].

Таким чином, …

**ВИСНОВОК**

Отже, в результаті виконання даної роботи, метою написання якої було комплексне вивчення питань, що стосуються загальної характеристики міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства, після проведеного теоретичного …

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. Ст.474.
3. Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах від 15.05.1972 р. Офіційний вісник України. 2004. № 26. Ст. 1735.
4. Європейської конвенції про взаємну до­помогу в кримінальних справах 1959// Офіційний вісник України. 2004. №26. Ст. 1734.
5. Березняк В.С. Функції та принципи інституту екстрадиції: поняття і ознаки / В.С. Березняк // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ПРАВО». 2014. Випуск 2. С. 320-325.
6. Бойко І.І. Інститут екстрадиції: правове регулювання, допустимість застосування примусу, тенденції розвитку/ І.І. Бойко// Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 44. С. 131-135.
7. Бойко І.І. Екстрадиція : дефініція та структура: Мат-ли VI Міжнародного круглого столу «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» (24 травня 2018 р., Одеса). Одеса: Юридична література. 2018. С. 25-29.
8. Дроздов О.М. Екстрадиція в кримінальному судочинстві України / О.М. Дроздов // Вісник прокуратури. 2012. № 11. С. 49–59.
9. Зуєв В.В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В.В. Зуєв ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. 220 с.
10. Йовенко І.І., Лєшукова І.В., Щур Е.В. Методичні рекомендації щодо отримання і надання міжнародної і правової допомоги під час кримінального провадження. МВС України : Головне слідче управління, Харківський національний університет внутрішніх справ. Х.: Золота миля. 2013. 48 с.
11. Кісілюк Е.М., Грищук Г.М. Правова природа видачі особи, яка вчинила кримінальне правопорушення / Е.М. Кісілюк, Г.М. Грищук // Кримінальне право. 2015. № 2. С. 67-74.
12. Коровайко О.І. Міжнародні стандарти кримінального судочинства в судовому провадженні України: монографія. Харків. Панов. 2016. 496 с.
13. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук. – практ. коментар / за заг. ред. професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила.К.: Юстиніан, 2012. 1224 с.
14. Кримінальний процес: підручник / За заг ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. К.: « Центр учбової літератури», 2013.544 с.
15. Кримінальний процес : підручник / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого» ; за ред.: В. Я. Тацій та ін.. Х. : Право, 2013. 824 с.
16. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. Харків : Одіссей, 2013. 1104 с.
17. Ляшук О.М. Міжнародний розшук як одна із форм міжнародного співробітництва держав / О.М. Ляшук // Право і суспільство. № 4. 2014. С. 282–287.
18. Міжнародний розшук та видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення: навчальний посібник / І. В. Басиста, В. І. Галаган, О. М. Калачова, Л. В. Максимів. Київ, 2016.277 с.
19. Мінка П.П. Характеристика форм міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю в контексті проблеми адаптації вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу / П.П. Мінка, А.В. Хрідочкін // Право і суспільство. 2013. № 3. С. 177–182.
20. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження : наук.-практ. посіб. / Є. М. Блажівський, І. М. Козьяков, О. М. Толочко та ін.; за заг. ред. Л. О. Фролової. Київ : Алерта, 2013. 348 с.
21. Науково-практичний коментар КПК України. / С.В. Банах, Р.Л. Степанюк та ін.; за заг. ред. М.В. Лошицького. Київ: Професіонал, 2018. 1270 с.
22. Підгородиська А.В. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: поняття та процесуальні форми // Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. Вип. 4. Том. 3. 2015. С.114-118.
23. Сьомака Н.А Окремі правові та практичні підстави відмови у видачі осіб (екстрадиції) / Н.А. Сьомака // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. № 33-2. С. 146-149.
24. Татаров О.Ю. Проблеми доказування в кримінальному провадженні в порядку перейняття / О.Ю. Татаров // Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 87-95.
25. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. К.: Алерта, 2014. 440 с.
26. Толочко О.М. Гуманізація процедури екстрадиції осіб, які вчинили кримінальні правопорушення / О.М. Толочко // Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 2. С. 50–55.
27. Уваров В.Г. Міжнародно-правові стандарти у кримінальному процесі України : монографія. Харків. НікаНова, 2014. 418 с.
28. Удалова Л.Д. Прокурорський нагляд за екстрадицією особи: навч. посіб. / Л.Д. Удалова, В.І. Мотиль, О.М. Гумін. К.: Скіф, 2012. 144 с.
29. Чорноус Ю.М. Видача особи (екстрадиція) у кримінальному провадженні щодо злочинів міжнародного характеру / Ю.М. Чорноус // Вісник Кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 143-150.
30. Хабло О.Ю. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (особлива частина) / О.Ю. Хабло, О.С. Степанов, М.П. Климчук та ін. К. 2012. 284 с.
31. Чорноус Ю.М. Актуальні питання кримінального провадження у порядку перейняття / Ю.М. Чорноус // Вісник ХНУВС. 2015. № 2 (69) . С.124-131.